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Každá spolenost prochází rznými etapami vývoje. Od svého založení, kdy je 
spolenost zapsaná v obchodním rejstíku, získává oprávnní k provozování innosti – 
živnostenská nebo koncesní oprávnní. Spolenost zamstnává první zamstnance, 
poizuje výrobní vybavení – haly, stroje atd. formou nákupu i nájmu (operativního 
nebo finanního). Spolenost se v úspšných letech vyvíjí, získává nové zakázky, 
rozšiuje výrobu.  Naopak v letech, kdy dochází ke stagnaci i poklesu ekonomiky, 
projevuje se tato situace vtšinou i na vývoji konkrétní spolenosti. Dochází k poklesu 
výroby, ztrát zakázek, propouštní zamstnanc a prodeji nevyžitých výrobních 
kapacit. Bohužel nezídka dochází i k tomu, že spolenost musí zcela ukonit svoji 
innost. Ukonení innosti spolenost mže probhnout cestou insolvence, tj. 
v pípadech, kdy je spolenost pedlužená, nebo cestou ízeného ukonení tj. likvidací 
spolenosti. Moje bakaláská práce se zabývá práv tématikou likvidace spolenosti 
z právního, úetního a daového pohledu. 
Pojem likvidace mže vyvolávat dojem zdání neúspchu v podnikání. To je ale 
pinejmenším neúplná informace. I dobe prosperující spolenost, která splnila svj 
úel, pro který ji její zakladatelé – spoleníci, akcionái založili, mže být dána do 
likvidace, piemž likvidaní zstatek mže dosáhnout vysokých ástek. To mže nastat 
v pípad, kdy likvidovaná spolenost bhem svého trvání nevyplácela dividendy a 
kumulovala své zisky [11]. 
Likvidace mže být i jedním z nástroj restrukturalizace holdingových spoleností. 
Likvidace zastaralých výrobních spoleností se mže ukázat jako lepší volba než fúze 
této spolenosti do holdingové struktury a následný prodej a obnova výrobní 
technologie. Nkdy je v rámci likvidace cílen vyvádna pomrn zdravá ást formou 
rozdlením odštpením, zbytek této spolenosti je pak ešena formou likvidace [11]. 
Ani pro vitele by likvidace nemla znamenat ohrožení svých pohledávek. Rozhodn 
by se nemli na likvidaci spolenosti dívat stejn jako insolvenci. Naopak v pípad 
likvidace mají vitelé reálnou šanci dostat všechny své pohledávky uhrazené než za 
existence spolenost nebo v rámci zdlouhavého insolvenního ízení.  Dobrovolná 
likvidace bývá zahajována práv z dvodu vyhnout se insolvennímu ízení. V pípad 
insolvenního ízení bývá totiž dosazen soudem jmenovaný insolvenní správce, tj. cizí, 


tetí osoba bez pímé vazby na spolenost. V pípad dobrovolné likvidace mže být ale 
na základ rozhodnutí spoleník jmenován likvidátorem dosavadní jednatel i nkdo 
ze spoleník.  
K životu podniku stejn tak jako k životu lidskému nkdy patí neodkladn také jeho 
„smrt“, respektive zánik spolenosti. K zániku spolenosti dochází jejím výmazem 
z obchodního rejstíku, kterému pedchází její zrušení, a to bu bez likvidace, nebo s 
likvidací.  
Cílem práce je objasnit metodický postup likvidace podniku z právního úetního a 
daového hlediska a pípadn navrhnout ešení, jak by mly postupovat pi likvidaci 
obdobné spolenosti. 
Práce je rozdlena do tí hlavních kapitol. V první ásti se autor vnuje analýze 
právních aspekt likvidace podniku, což je jedním z dílích cíl práce. Druhým dílím 
cílem je vymezení a charakteristika úetních aspekt likvidace spolenosti, kterými se 
zabývá druhá ást. Tetím dílím cílem je analýza daového hlediska likvidace podniku, 
kterou se zabývá tetí ást práce. Ve všech kapitolách je následn pestavena likvidace 
vybraného podniku z právního, úetního a daového hlediska, což je tvrtým dílím 















1. Právní aspekty likvidace 
1.1 Právní úprava likvidace a zrušení spolenosti 
Právní úprava zrušení obchodní spolenosti je s úinností od 1.1.2014 obsažena 
v novém obanském zákoníku zákon . 89/2012 Sb. (NOZ) a dále pak právní úpravou 
zrušení spolenosti s likvidací v Zákonu o obchodních korporacích . 90/2012 Sb. 
(ZOK). Nové právní pedpisy vícemén pejaly právní úpravu platnou do 31.12.2013 
z obchodního zákoníku 513/1991 Sb. (ObchZ), který byl nahrazen výše uvedenými a 
dalšími pedpisy. Pvodní obchodní zákoník se používal subsidiárn i pro likvidaci 
jiných právnických osob. Dále je v teoretické ásti práce uvádna pouze právní úprava 
likvidace dle stavu s úinností od 1.1.2014, není-li uvedeno jinak. 
Zrušení právnické osoby 
Spolenost právnická osoba se ruší: 
a) právním jednáním, 
b) uplynutím doby, 
c) rozhodnutím orgánu veejné moci, 
d) dosažením úelu, pro který byla ustanovena 
e) z dalších dvod stanovených zákonem 
Pokud je spolenost rušena dobrovoln, rozhoduje o jejím zrušení její píslušný orgán. 
Pro zrušení spolenosti je vyžadována likvidace s výjimkou pípadu, kdy celé jmní 
spolenosti pechází na právního nástupce. K tomu dochází, pokud se pevádí jmní na 
spoleníka nebo v pípad fúze. [12] 
V pípad, že spolenost: 
a) vyvíjí nezákonnou innost v takové míe, že to závažným zpsobem narušuje 
veejný poádek, 
b) již nadále nespluje pedpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby 
zákonem, 
c) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se 
rozhodne soud na návrh toho, kdo osvdí právní zájem nebo i bez návrhu, o zrušení 
právnické spolenosti a naídí její likvidaci. Toto platí v pípadech, kdy tak stanoví 
zákon v jiných pípadech. Pokud je možné odstranit dvod, pro který soud mže 

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rozhodnout o zrušení spolenosti, soud stanoví pimenou lhtu pro odstranní tohoto 
dvodu ped vydáním rozhodnutí o zrušení spolenosti (NOZ 168 – 171). 
Likvidace pedstavuje závrenou etapu v život obchodní spolenosti. Úelem 
likvidace je vypoádat majetek zrušené právnické osoby (likvidaní podstatu), vyrovnat 
dluhy vitelm a naložit s istým majetkovým zstatkem, jenž vyplyne z likvidace 
(likvidaním zstatkem). Jejím koneným cílem je zánik likvidované spolenosti, 
k nmuž dochází výmazem z obchodního rejstíku. (§ 168 -173 NOZ). Pojem likvidaní 
podstata zavádí nový obanský zákoník v § 187. 

Rozhodnutí spoleník o zrušení spolenosti s likvidací 
Podle ObchZ § 70 odst. 2 vstupuje spolenost do likvidace ke dni, k nmuž je zrušena. 
Vstup do likvidace se zapisuje do obchodního rejstíku. Podat návrh na zápis zmn 
v obchodním rejstíku, tj. na zmnu dodatku v názvu spolenosti („v likvidaci“) a na 
zápis likvidátora, je povinen již valnou hromadou jmenovaný likvidátor.   
Na návrh na zápis do obchodního rejstíku se zapíše pi zrušení a likvidaci právnické 
osoby podle § 65 ZoVR následující: 
a) den prohlášení právnické osoby za neplatnou nebo den zrušení právnické osoby, 
vždy s uvedením právního dvodu, 
b) vstup do likvidace, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popípad také 
bydlišt, liší-li se od adresy místa pobytu, likvidátora; je-li likvidátorem 
právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popípad také bydlišt, liší-













Podle stavu legislativy k 1.1.2014 se mže likvidátorem spolenosti stát fyzická osoba 
po splnní obecných pedpoklad pro výkon funkce orgánu spolenosti:    
Tabulka 1: Obecné pedpoklady pro výkon funkce  
 Plná svéprávnost 
 Bezúhonnost definovaná ve všeobecných podmínkách pro provozování 
živnosti viz. § 6 odst. 2 živnostenského zákona (ŽZ) 
 Absence pekážky provozování živnosti definovaná v pekážkách 
provozování živnosti viz § 8 živnostenského zákona (ŽZ) 
 Absence diskvalifikace definovaná v dílu 8 Vylouení lena statutárního 
orgánu obchodní korporace z výkonu funkce viz § 63 a dále zákona o 
obchodních korporacích (ZOK)  
 Souhlas s ustanovením do funkce 
Zdroj: NOZ, 2014 
Likvidátorem se tedy mže stát spoleník, len statutárního orgánu nebo tetí osoba pi 
splnní výše uvedených obecných pedpoklad. Likvidátorem mže být jmenováno i 
více likvidátor, kteí pak tvoí kolektivní orgán v souladu s § 190 obanského 
zákoníku (NOZ). Prakticky to znamená, že si mohou bu rozdlit své pravomoci nap. 
podle jednotlivých obor (ekonomický, výrobní atd.) nebo regionáln. Likvidátoi 
rozhodují ve sboru a volí si mezi sebou pedsedu. 
Od 1.1.2014 se mže stát likvidátorem rovnž právnická osoba, která zmocní fyzickou 
osobu, která bude funkci likvidátora vykonávat. Pokud tak neuiní, bude funkci 
likvidátora vykonávat statutární orgán této právnické osoby.  
Stávající statutární orgán zstává nadále ve funkci, tj. nepozbývá vstupem do likvidace 
automaticky svoji funkci, nicmén psobnost statutárního orgánu pechází na 
jmenovaného likvidátora. Prakticky tedy všechny rozhodovací pravomoci pechází na 
likvidátora a stávající lenové statutárního orgánu psobí jako taková „pojistka“ 
v pípad, že by likvidátor nemohl svoji funkci vykonávat nebo by njakým zpsobem 
zanikla jeho funkce. V této situaci, dokud by nebyl jmenován likvidátor nový, by 
psobnost statutárního orgánu znovu vykonával statutární orgán zapsaný v obchodním 
rejstíku ped vstupem spolenosti do likvidace.  Dozorí rada / kontrolní komise,   


jsou-li zízeny, dohlíží na innost likvidátora, jejich kompetence v žádném pípad 
nepebírá jmenovaný likvidátor. 
Funkce likvidátora zaniká:     
Tabulka 2: Zánik funkce likvidátora 
 Smrtí fyzické osoby / zánikem právnické osoby bez právního zástupce 
 Odvoláním 
a) Orgánem, který likvidátora jmenoval 
b) Soudem, který likvidátora jmenoval (§ 194 NOZ) pípadn 
likvidátora, který ádn neplní povinnosti (§ 191 odst. 2 NOZ na 
návrh osoby, která osvdí právní zájem) 
 Odstoupením z funkce (§ 59 odst. 5 ZOK). Likvidátor nesmí ale 
odstoupit ze své funkce v dob, kdy je to pro spolenost ekonomicky 
nevhodné (nap. v dob, kdy spolenost potebuje prostednictvím svého 
statutárního orgánu – likvidátora uzavít smlouvu (obchod), který se 
njakou dobu pipravoval, a odstoupení likvidátora v této dob by 
uzavení smlouvy (obchodu) znemožnilo.  
 Zánikem zákonných pedpoklad pro výkon funkce (nap. svéprávnost) 
Zdroj: NOZ, 2014 
Kompetence likvidátora 
Na likvidátora pechází psobnost statutárního orgánu. Za výkon své funkce likvidátor 
odpovídá stejn jako len statutárního orgánu (§ 193 NOZ). Likvidátor tedy zastupuje 
spolenost ve všech vcech. Do jeho kompetence patí rovnž obchodní vedení v. 
zajištní vedení úetnictví. K dalším kompetencím likvidátora patí nap. svolávání 
valných hromad. Mezi zvláštní kompetence pak patí kompetence související výhradn 
s jeho funkcí a inností, pro kterou byl do své funkce povolán – zrušení spolenosti 









Postavení a odpovdnost likvidátora 
Jak už bylo zmínno výše, odpovídá likvidátor stejn jako len statutárního orgánu (§ 
193 NOZ). I z tohoto dvodu platí pro likvidátora povinnost pée ádného hospodáe. 
Musí tedy svoji funkci likvidátora vykonávat s nezbytnou loajalitou, potebnými 
znalostmi a pelivostí. Za výkon své funkce odpovídá likvidátor osobn (§ 159 odst. 1 a 
2 NOZ). [12] 
 
Pravidla jednání len statutárních orgán stanovená v § 51 až 53 ZOK jsou následující: 
Peliv a s potebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl pi podnikatelském rozhodování 
v dobré víe rozumn pedpokládat, že jedná informovan a v obhajitelném zájmu 
obchodní korporace. Pi posouzení, zda len statutárního orgánu jednal s péí ádného 
hospodáe, se vždy pihlédne k péi, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná 
rozumn peliv osoba, pokud by byla v postavení lena obdobného orgánu obchodní 
korporace. 
V pípad porušení výše uvedených pravidel je povinen likvidátor, tedy len 
statutárního orgánu: 
 Nahradit škodu 
 Vydat prospch (§ 53 odst. 1 NOZ) 
 Vrátit plnní (§ 62 ZOK) 
 Ruit za splnní závazk obchodní korporace (§ 68 ZOK) 
 Bude vylouen z výkonu funkce (§ 63 – 67 ZOK) 
Pro likvidátora není ustanoven výslovn zákaz konkurence upravený pro jednotlivé 
spolenosti v NOZ. Nicmén dopadá na nj stet zájm definovaný v Pravidlech o stetu 
zájm § 54 – 57 ZOK. Dozví-li se tedy likvidátor, že mže pi výkonu jeho funkce dojít 
ke stetu jeho zájm se zájmem obchodní korporace, informuje o tom bez zbyteného 
odkladu ostatní leny statutárního orgánu (v pípad vícelenného) a kontrolní orgán 
(byl-li zízen), jinak nejvyšší orgán. V pípadech, kdy byl likvidátor jmenován soudem, 
splní svoji informaní povinnost tím, že informuje soud, který jej jmenoval. Nejvyšší 
orgán mže rozhodnout o pozastavení výkonu funkce nebo mže zakázat uzavení 





Likvidátora má výkon své funkce nárok na odmnu.  Likvidátor uzave se spoleností 
smlouvu o výkonu funkce, kterou upravuje Zákon o obchodních korporacích v § 59 – 
62. Smlouva o výkonu funkce se v kapitálové spolenosti sjednává písemn a schvaluje 
ji, vetn jejích zmn, ten kdo jej do funkce povolal (§ 195 NOZ). U spolenosti 
s ruením omezeným a akciové spolenosti schvaluje odmnu likvidátora valná 
hromada. V pípad soudem jmenovaného likvidátora je to tento soud. Soud uruje 
odmnu z výše likvidaního zstatku. Odmna se ídí Naízením vlády 351/2013 Sb., 
kterým se uruje výše úrok z prodlení a náklad spojených s uplatnním pohledávky, 
uruje odmna likvidátora, likvidaního správce a lena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují nkteré otázky Obchodního vstníku a veejných 
rejstík právnických a fyzických osob. V pípad, že po skonení likvidace nevyplyne 
žádný likvidaní zstatek, náleží likvidátorovi odmna 1.000 K, kterou lze podle 
okolností pípadu pimen zvýšit až na 20.000 K. Mimo výše uvedené odmny má 
likvidátor nárok na náhradu hotových výdaj.  
Není-li odmování likvidátora sjednáno v souladu se Zákonem o obchodních 
korporacích (ZOK), pípadn v souladu s ustanoveními obanského zákoníku (NOZ) o 
píkazu , kterým se pimení ídí práva a povinnosti mezi obchodní korporací a lenem 
jejího orgánu, má se za to, že je výkon funkce likvidátora bezplatný.  
§ 60 ZOK stanoví, že smlouva o výkonu funkce v kapitálové spolenosti obsahuje také 
tyto údaje o odmování: 
a) vymezení všech složek odmn, které náleží nebo mohou náležet lenovi orgánu, 
vetn pípadného vcného plnní, úhrad do systému penzijního pipojištní 
nebo dalšího plnní, 
b) urení výše odmny nebo zpsobu jejího výpotu a její podoby, 
c) urení pravidel pro výplatu zvláštních odmn a podílu na zisku pro lena orgánu, 
pokud mohou být piznány, 
d) údaje o výhodách nebo odmnách lena orgánu spoívajících v pevodu 
úastnických cenných papír nebo v umožnní jejich nabytí lenem orgánu a 




1.2 Právní kroky v prbhu likvidace spolenosti  
Soupis jmní a výzva vitelm 
Likvidátor spolenost sestaví v souladu s § 198 NOZ ke dni vstupu spolenosti do 
likvidace soupis jmní. O vydání soupisu jmní mže požádat každý vitel, 
likvidátorovi musí ale uhradit náklady s tím spojené. 
Soupis jmní se sestává z obsahového vymezení aktiv a pasiv zahajovací rozvahy 
likvidované spolenosti.  
V souvislosti se vstupem do likvidace je jednou z povinností likvidátora zjistit skutený 
stav závazk likvidované spolenosti. Jedním ze zdroj, kde lze závazky zjistit je 
nepochybn úetnictví spolenosti. Na základ závrky sestavené ke dni pedcházející 
vstupu do likvidace a dokladové inventury k ní zpracované zjistí likvidátor všechny 
známé vitele. Podle § 198 odst. 1 NOZ oznámí pak všem známým vitelm 
skutenost, že spolenost vstoupila do likvidace. Lhta, forma píp. obsah sdlení 
vitelm nejsou zákonem pedepsány. Má se za to, že likvidátor tak uiní volnou 
formou v pimené lht po vstupu spolenosti do likvidace. 
Zveejnní vstupu do likvidace v obchodním vstníku je další možností, jak si mže 
likvidátor ovit skutený stav závazk. Tento zpsob je uren pro zjištní pípadných 
závazk vitel, kteí nejsou likvidátorovi známí, a už tedy z úetnictví pípadn 
smluv, jiné evidence apod.  Zveejnní výzvy pro pihlášení potencionálních vitel 
ukládá likvidátorovi i zákon, konkrétn § 198odst. 2 NOZ. Likvidátor zveejnní výzvu 
vitelm nejmén dvakrát po sob s minimáln 14-ti denním odstupem, aby pihlásili 
své pohledávky ve lht, která nesmí být kratší než 3 msíce od druhého zveejnní.  
Smyslem tí msíní lhty je jednoznan ochrana vitel. Tm tak dává zákon 
možnost se domoci se svých práv, aniž by likvidovaná spolenost „zmizela“ a 
neuhradila své závazky, které by z njakého dvodu nebyly evidovány v úetnictví 
likvidované spolenosti.  
Zveejnní v obchodním vstníku je placená služba spolenosti ECONOMIA a.s. 
Likvidátor se nemže této povinnosti vyhnout, ani pokud by ml takka 100% jistotu, že 
spolenost žádné jiné vitelé nemá. Pi výmazu z obchodního rejstíku musí totiž 
doložit rejstíkovému soudu, který výmaz zapisuje, že splnil tuto zákonnou povinnost a 
doložit jako nedílnou pílohu návrhu na výmaz zveejnní oznámení v Obchodním 
vstníku. Není možné ani toto zveejnní nahradit nap. zveejnním na webových 

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stránkách spolenosti, v denním tisku apod., rovnž ani zápis o vstupu spolenosti do 
likvidace v obchodním rejstíku nenahrazuje povinné zveejnní v obchodním vstníku.  
 
Plnní a zajištní vitel 
Likvidátor je povinen uspokojovat splatné pohledávky v poadí dle jejich splatnosti. 
Neexistují žádné pednostní pohledávky s výjimkou pohledávek zamstnanc. 
Pohledávky, které jsou sporné nebo nesplatné, lze zajistit nap. složením penžních 
prostedk do notáské úschovy. 
Nedaí- li se pohledávky zpenžit, postupuje likvidátor v souladu s § 201 – 204 NOZ: 
1) Pokud likvidaní podstata nepostauje ke splnní všech dluh, likvidátor 
z výtžku uhradí v první skupin náklady likvidace, ve druhé skupin uspokojí 
pohledávky zamstnanc a pak uhradí ve tetí skupin pohledávky ostatních 
vitel, 
2) Nezdaí-li se v pimené dob celou likvidaní podstatu zpenžit, vyrovná 
likvidátor z ásteného výtžku pednostn náklady a pohledávky z první a pak z 
druhé skupiny, je-li to možné. Poté likvidátor nabídne vitelm pohledávek tetí 
skupiny likvidaní podstatu k pevzetí na úhradu dluh, 
3) Nezdaí-li se v pimené dob zpenžit likvidaní podstatu ani zásti, anebo 
nejsou-li z ásteného výtžku pohledávky první a druhé skupiny zcela 
vyrovnány, likvidátor nabídne likvidaní podstatu k pevzetí všem vitelm. 
O viteli, jemuž byla likvidaní podstata nabídnuta podle odstavce 1 nebo 2 a do dvou 
msíc se k nabídce nevyjádil, platí, že nabídku pijal; tento úinek nenastane, 









Projednání archivace doklad se státním archivem 
Úschova úetních doklad se ídí zákonem o úetnictví (ZoÚ) konkrétn úschovu 
úetních doklad upravují § 31 -32. Pro nakládání s úetními doklady nicmén ZoÚ 
odkazuje na zákon o archivnictví a spisové služb (ZoAaSs). Tento zákon upravuje 
úschovu historicky cenných dokument. V pípad likvidace spolenosti s dlouhou 
historií by mohlo po skonení likvidace dojít ke skartaci cenných dokument. Z toho 
dvodu rejstíkové soudy po dále i po 1.1.2014 vyžadují ze setrvanosti, pestože 
povinnost stanovená v § 75a odst. 2) ObchZ již není stanovena v nové právní úprav 
likvidace v NOZ, ZOK pípadn v jiném zákon. 
 
Souhlas správc dan s výmazem spolenosti 
Likvidovaná spolenost, respektive každá právnická osoba zanikající bez právního 
nástupce, je povinna k návrhu na výmaz spolenosti z obchodního rejstíku doložit 
souhlas správce dan, u kterého je registrována. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 
238 Daového ádu. 
Správcem dan, definovaný v § 10 Daového ádu (D), se rozumí správní nebo jiný 
státní orgán v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základ zákona svena 
psobnost v oblasti správy daní. 
 
1.3 Právní kroky pi ukonení likvidace spolenosti  
Konená zpráva likvidátora o prbhu likvidace 
Konenou zprávu o prbhu likvidace sestavuje likvidátor až po provedení všech 
nezbytných úkon k provedení likvidace. Zpráva likvidátora obsahuje v souladu s § 205 
NOZ alespo, jak bylo naloženo s likvidaní podstatou a popípad je v ní uveden i 
návrh na rozdlení likvidaního zstatku. V praxi je zpráva asto mnohem podrobnjší, 







Souhlas spoleník se zprávou likvidátora 
V souladu s § 205 odst. 2 NOZ pedloží likvidátor svoji zprávu, návrh na použití 
likvidaního zstatku a úetní závrku k datu sestavení konené zprávy likvidátora ke 
schválení tomu, kdo jej povolal do funkce. Ten, kdo se stal likvidátorem podle § 189 
odst. 1 NOZ tj. právnické osoby, pedloží konenou zprávu, návrh na použití 
likvidaního zstatku a úetní závrku tomu orgánu právnické osoby, který má 
psobnost ho z funkce odvolat, popípad psobnost ho kontrolovat. Není-li takový 
orgán, pedloží likvidátor tyto doklady a návrhy ke schválení soudu. 
Schválení zprávy likvidátora provádí u jednotlivých forem právnických osob: 
 Veejná obchodní spolenost – spoleníci 
 Komanditní spolenost – spoleníci 
 Spolenost s ruením omezeným – valná hromada spoleník 
 Akciová spolenost – valná hromada akcioná 
 
V pípad, že byl likvidátor jmenován soudem, schvaluje jeho zprávu a úetní závrku 
dle § 205 odst. 2 NOZ ten soud, který jej povolal. 
Neschválení zprávy likvidátora a úetní závrky nicmén dle § 205 odst. 3 NOZ nebrání 
výmazu likvidované spolenosti z obchodního rejstíku.  Likvidátor ovšem musí splnit 
svoji povinnost svolat valnou hromadu (v pípadech, kdy se to vyžaduje) a pedložit 
svoji zprávu a závrku k projednání. Pokud valná hromada neschválí pedložené 
dokumenty, je teba o tomto rozhodnutí vyhotovit stejn jako v ostatních pípadech 
konání valných hromad zápis. Tento zápis piloží likvidátor k návrhu na výmaz 
z obchodního rejstíku. Složitjší situace mže nastat v pípad, že se valná hromada 
vbec nesejde nebo není usnášení schopná. V tomto pípad likvidátor uiní prohlášení 
o této skutenosti a dále doloží pozvánku, kterou zaslal/zveejnil jednotlivým 
spoleníkm/akcionám. 
Jedním z možností, kterou má likvidátor nap. u spolenosti s ruením omezeným nebo 
u akciové spolenosti je rozhodování per rollam v souladu s § 175-177 ZOK. Tento 
zpsob mže být v praxi velmi užitený, protože je dost asto velmi komplikované 




Pedpokladem rozhodování per rollam je ovšem, že tento zpsob rozhodování 
nevyluuje spoleenská smlouva v pípad s.r.o. nebo stanovy v pípad a.s. Likvidátor 
v pípad rozhodování per rollam zašle návrh rozhodnutí o schválení své zprávy a 
úetní závrky na adresu uvedenou v seznamu spoleník nebo jiným zpsobem 
ureným spoleenskou smlouvou.  
V tomto návrhu uvede navíc oproti jiným náležitostem:  
a) lhtu pro doruení vyjádení spoleníka urenou spoleenskou smlouvou, jinak 
15 dn. Lhta bží od data doruení spoleníkovi, 
b) podklady potebné pro rozhodnutí tj. samotnou zprávu a úetní závrku, 
c) další údaje, urí-li tak spoleenská smlouva. 
Rozhodnutí spoleníka musí být podepsáno, piemž podpis musí být v tomto pípad 
úedn ovený. Podle dívjší právní úpravy obsažené v ObchZ byla v tomto pípad 
rozhodování vyžadována forma notáského zápisu. 
 
Podíl na likvidaním zstatku 
Poté, co byly uinny pedchozí kroky, mže likvidátor pistoupit k výplat podílu na 
likvidaním zstatku. To ovšem za pedpokladu v souladu s § 206 NOZ, že byly 
uspokojeny splatné pohledávky, a nesplatné pípadn sporné pohledávky byly zajištny, 
všech vitel, kteí své pohledávky pihlásili vas tj. ve lht stanovené v § 198 NOZ. 
Pokud toto není splnno, nelze vyplatit likvidaní zstatek ani zálohu na nj. 
Zajištním nesplatných pípadn sporných pohledávek mže být provedeno nap. 
notáskou úschovou finanních prostedk ve výši tchto pohledávek. 
Pi zrušení obchodní korporace s likvidací má každý spoleník právo na podíl na 
likvidaním zstatku. Tento podíl se vyplácí v penzích, pokud spoleenská smlouva 
nebo dohoda spoleník nestanoví jinak.  Likvidaní zstatek se nejprve rozdlí mezi 
spoleníky do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Pokud likvidaní zstatek 
nedosahuje výše vkladové povinnosti, podílejí se spoleníci na likvidaním zstatku 
v pomru k výši svých splacených i vnesených vklad. Pokud neml žádný ze 
spoleník vkladovou povinnost, rozdlí se likvidaní zstatek mezi spoleníky rovným 


dílem. Zbytek likvidaního zstatku nad vkladovou povinnost se rozdlí mezi 
spoleníky rovným dílem a u kapitálových spoleností a družstva podle jejich podíl. 
Podle § 39 ZOK ruí spoleníci pi zrušení obchodní korporace s likvidací za její dluhy 
po jejím zániku do výše svého podílu na likvidaním zstatku, nejmén však v rozsahu, 
v nmž ruili za jeho trvání. Mezi sebou se spoleníci vyrovnají stejným zpsobem jako 
pi ruení za trvání spolenosti. Jestliže spoleníci za trvání spolenosti za dluhy 
spolenosti neruili, vypoádají se mezi sebou podle pomru svých podíl ke dni zániku 
spolenosti. 
Z výše uvedeného ruení lze dovodit, že vitelé, kteí by své pohledávky pihlásili až 
po lht stanovené v § 198 NOZ tj. 3 msíc, mohou svj nárok uplatnit, a to i pesto, 
že by spolenost byla v mezidobí vymazána z obchodního rejstíku. V tomto pípad by 
vitelé uplatnili své pohledávky u soudu a vymáhali by je proti bývalým spoleníkm. 
Pokud by vitelé stihli pihlásit své pohledávky pípadn o nich informovat likvidátora 
ješt ped výplatou likvidaního zstatku a podáním návrhu na výmaz z obchodního 
rejstíku, mohl by po nich likvidátor požadovat nahradit náklady související se zmnou 
konené zprávy likvidátora a úetní závrky ke dni sestavení této zprávy. Pokud to tedy 
shrnu, nelze se domnívat, že pokud by pípadní vitelé nepihlásili své pohledávky 
v zákonem stanovené lht, ztrácejí tím automaticky právo na úhradu. Rozhodn to ale 
bude pro n mnohem složitjší než v pípad, kdy lhtu dodrží a pohledávky pihlásí 
vas. 
 
Návrh na výmaz spolenosti z obchodního rejstíku 
Po skonení likvidace podá likvidátor do 30-ti dn návrh na výmaz z obchodního 
rejstíku. Okamžik ukonení likvidace je definován v § 207 NOZ. Likvidace koní 
použitím likvidaního zstatku, pevzetím likvidaní podstaty viteli, nebo jejím 
odmítnutím. 
Návrh na výmaz podává spolenost, jejímž jménem jedná likvidátor. Jako v jiných 
pípadech je možné tento návrh podat na základ udlené plné moci nap. advokátovi. 
Návrh se podává místn píslušnému rejstíkovému soudu, u kterého je spolenost 
zapsaná. Návrh na výmaz není na rozdíl od návrhu na zrušení a vstup spolenosti do 




K návrhu na výmaz je nutné pedložit následující pílohy: 
1. Rozhodnutí o zrušení spolenosti s likvidací a jmenování likvidátora 
2. Souhlas správc dan s výmazem z obchodního rejstíku 
3. Doklady o zveejnní rozhodnutí o zrušení spolenosti v Obchodním vstníku 
4. Potvrzení územn píslušného státního archivu 
5. Smlouva o uložení vci 
6. Konená zpráva likvidátora o prbhu likvidace 
7. Zápis o schválení zprávy o prbhu likvidace valnou hromadou spolenosti 
8. Zahajovací úetní rozvaha 
9. Úetní závrku ke dni sestavení konené zprávy o prbhu likvidace 
Pílohy je nutné pedložit jako originální písemnosti pípadn jako úedn ovené 
kopie. V pípad rozhodnutí o zrušení spolenosti s likvidací a jmenování likvidátora 
dle bodu 1. tolerují obchodní rejstíky zaslání prosté kopie s odkazem na originál, který 
se zasílá obchodnímu rejstíku pi zápisu vstupu spolenosti do likvidace, kde je tato 
píloha vyžadována v originále. 
 
Podání do veejného rejstíku 
V souladu s § 18 a násl. zákona . 304/2013 Sb., o veejných rejstících právnických a 
fyzických osob (ZoVR) a § 17 naízení vlády . 351/2013 Sb., musí být návrhy na zápis, 
zmnu nebo výmaz zápisu ve veejném rejstíku, které provádí soud, podány výlun 
prostednictvím elektronicky vyplnného formuláe na internetových stránkách 
Ministerstva spravedlnosti (dále jen "inteligentní formuláe").  [5] 
Náležitosti jednotlivých inteligentních formulá upravuje vyhláška Ministerstva 
spravedlnosti . 323/2013. Sb., o náležitostech formulá na podávání návrh na zápis, 
zmnu nebo výmaz údaj do veejného rejstíku (VonfOR). 
Pro právní formy, které nejsou upraveny v § 2 VonfOR povinnost podat návrh na zápis, 
zmnu nebo výmaz údaj do veejného rejstíku prostednictvím inteligentního 
formuláe neplatí, stejn jako pro ostatní typy podání (nap. opravné prostedky, dotazy, 











Slouží pro pípravu návrhu na zápis, zmnu nebo výmaz zápisu ve 
veejném rejstíku právních forem pedepsaných výše uvedenou 
vyhláškou. Výstupem elektronicky vyplnného formuláe je PDF 
dokument, který lze po doplnní pílohami zaslat rejstíkovému soudu v 
elektronické i listinné podob.  
Online do 
Sbírky listin  
Slouží pro elektronické odeslání pipravených PDF listin na rejstíkový 
soud k založení do Sbírky listin existujícího subjektu. Píjem podání do 
Sbírky listin rejstíkovým soudem vyžaduje opatení výstupního PDF 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.  
Zdroj: [5], 2015 
 
Pílohy k návrhu na zápis 
V souladu s § 19 ZoVR, je teba k návrhu na zápis do veejného rejstíku doložit listiny 
o skutenostech, které mají být zapsány. Jedná se tedy o listiny, které prokazují 
skutenosti, které navrhovatel navrhuje v návrhu na zápis do veejného rejstíku zapsat. 
Vzhledem ke skutenosti, že § 21 zákona o veejných rejstících na rozdíl od § 32 odst. 
4 ObchZ neobsahuje zmocnní pro Ministerstvo spravedlnosti zveejnit seznam píloh, 
které se k návrhm pikládají, je zde uveden pouze informativní a orientaní pehled 
listin, které se mají dokládat ohledn spolk, nadací, nadaních fond a ústav. 
Jedná se pouze o informativní seznam, který samozejm nemže postihnout všechny 
skutenosti a jehož cílem je poskytnout praxi obecný pehled. Tento seznam nemže 
být nikterak vnímán jako závazný. I u návrh na zápis nebo zmnu základních údaj 
u jiných právních forem se doporuuje vycházet rovnž z uvedených seznam píloh. 
Na návrh na zápis do obchodního rejstíku se zapíše po skonení likvidace právnické 
osoby podle § 65 ZoVR následující: 
a) ukonení likvidace a 






1.4 Další právní úprava likvidace 
Obnovení likvidace 
Zjistí-li se ješt ped výmazem právnické osoby z obchodního rejstíku její dosud 
neznámý majetek nebo objeví-li se poteba jiných nezbytných opatení, likvidace 
neskoní a likvidátor tento majetek vypoádá nebo provede další nezbytná opatení. Po 
ukonení tchto jednání postupuje podle § 205 až 207 NOZ; ustanovení § 170 NOZ se 
nepoužije. 
Mže se jednat o movitý nebo nemovitý majetek, ale mže se jednat také o pohledávky, 
které byly zjištny až ped výmazem z obchodního rejstíku, ale již po skonení likvace, 
tj. po rozdlení likvidaního zstatku. 
Stejná situace ale mže nastat i po výmazu právnické osoby z obchodního rejstíku. Dle 
§ 209 NOZ mže obchodní soud na návrh toho, kdo osvdí právní zájem, rozhodnout o 
zrušení výmazu spolenosti, obnovení likvidace a jmenování likvidátora. Od obnovení 
se na spolenost hledí, jako by nikdy nezanikla, tj. nebyla z rejstíku vymazána. Pokud 
byla spolenost obnovena z dvodu zjištní neznámého majetku, obnoví se rovnž 
pípadné neuspokojené pohledávky jejích vitel. 
 
Likvidace subjekt s nedostatkem majetku 
V praxi se mžeme setkat se spolenostmi, které nemají dostatek majetku pro zrušení 
spolenosti konkursem, respektive na zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení, 
kterou vyžaduje soud po navrhovateli pi podání návrhu na konkurs. Tyto spolenosti 
jsou vtšinou neaktivní, nevyvíjí žádnou innost, jednatel nekomunikuje s úady atd. 
Spoleníci vzhledem ke stavu spolenosti nechtjí vkládat (další) finanní prostedky 
proto, aby podali návrh na insolvenní ízení mohli uhradit náklady s tím spojené.  
V této situaci vtšinou reaguje finanní úad a podá návrh na zrušení spolenosti z 
toho dvodu, že nevyvíjí žádnou innost, je nekontaktní apod. Soud pak rozhodne na 
tento návrh o zrušení právnické spolenosti a naídí její likvidaci. Soudem jmenovaný 
likvidátor bývá v první ad dosavadní jednatel. Tento soudem jmenovaný likvidátor 
pak mže postupovat podle § 82 ZoVR a podá návrh na výmaz z veejného rejstíku a 
souástí takového návrhu bude prohlášení likvidátora o tom, že bezúspšn provil 




majetek této osoby nepostauje ani k úhrad náklad insolvenního ízení, soud provede 
zápis na základ tohoto návrhu. [1] 
 
1.5 Právní aspekty likvidace konkrétního podniku 
1.5.1 Pedstavení spolenosti a celé skupiny 
HAAS Bohemia, spol. s r. o. (HABO) vznikla 19. ledna 1998 zápisem do obchodního 
rejstíku pod znakou C, vložkou 9546 vedené u krajského obchodního soudu v Plzni. 
Identifikaní íslo spolenosti bylo 252 17 828, sídlo spolenosti ve Kdyni, Dlnická 
48, PS	 345 06. Statutárním orgánem spolenosti byl Ing. Josef Soldán, jednatel 
pozdji jmenován likvidátorem. Jediným spoleníkem byla nmecká spolenost Jopp 
Interieur GmbH (JOPP).  
Pedmt podnikání zapsaný do obchodního rejstíku byl výroba, obchod a služby 
neuvedené v pílohách . 1 až 3 živnostenského zákona. Spolenost se zabývala 
výrobou drobných díl z polyurethanu a thermoplastu pro automobilový prmysl. 
Polyurethanova pna (PUR) vzniká smícháním dvou složek a to polypku a isocyanátu a 
následnou chemickou reakcí. Výrobky spolenosti byly gumové a pnové ástí adících 
pák, výseky z kže a šití textilních a kožených interiérových ástí s orientací na 
automobilový prmysl.  
Spolenost HABO vznikla jako dceinná spolenost nmecké spolenosti HKR Haas 
GmbH & Co Kunststoff KG. V posledních 3 letech zamstnávala spolenost kolem sta 
zamstnanc. Výroba byla realizována na zhruba na 2.000 m2. Mezi hlavní odbratelé 
spolenosti se adili spolenosti Škoda Auto na eském trhu, Mercedes-Benz, Audi, 
Opel, Seat, Volkswagen na zahraniních trzích. Na zahraniních trzích spolenost 
nevystupovala pímo, ale prostednictvím své mateské spolenosti jako její 
subdodavatel.  
Spolenost HKR Haas GmbH se v posledních letech potýkala s finanními problémy, 
které nakonec perostly až v insolvenci. V rámci probíhající insolvence prodal 
jmenovaný insolvenní správce aktiva dceiných spoleností a ásten i v nmecké 
spolenosti JOPP.  
Spolenost JOPP je souástí nadnárodní skupiny JOPP-Gruppe se sídlem v Nmecku. 




pák a plastové automobilové díly. Tyto produkty vyrábí ve svých závodech na celém 
svt. S 1900 zamstnanci dosahuje skupina v souasné dob roního obratu ve výši 
zhruba 190 mil. EUR v 10 výrobních závodech. Skupinu JOPP-Gruppe tvoí následující 
spolenosti: 
 Jopp Automotive GmbH (DE) 
 Jopp Automotive s.r.o. (CZ) 
 Jopp Technology (Suzhou) Co., Ltd. (CHI) 
 Jopp Electronics GmbH (DE) 
 Jopp Plastics Technology GmbH & Co. KG (DE) 
 Jopp Interior GmbH (DE) 
 Jopp Interior Hungary Kft. (HU) 
 Jopp Automotive de México S.A. de C.V. (MEX) 
 IFSYS Integrated Feeding Systems GmbH (DE) 
 IFSYS North America (USA) 
                                    
1.5.2 Ukonení innosti a zrušení spolenosti 
Nový jediný spoleník HABO spolenost JOPP zaal od pevzetí aktiv spolenosti 
analyzovat situaci celé skupiny, do které patila i spolenost HABO. Výsledkem byly 
procesy, které vedly k optimalizaci náklad napí skupinou a efektivnjší využívání 
synergických efekt. Po zhodnocení situace všech dceiných spoleností ve skupin 
došel jediný spoleník k tomu, že bude efektivnjší pesunout kompletní výrobu 
z 	eské republiky do Maarska, kde jeho jiná dceiná spolenost Euroszol Kft. 
budovala nové výrobní prostory. Výrobní prostory eské spolenosti umístné v sídle 
spolenosti ve Kdyni byly již zastaralé, nevyhovující a pro další pokraování by bylo 
nutné investovat nemalé finanní prostedky do modernizace. Z výše uvedených dvod 
pijal jediný spoleník v ervnu 2012 pedbžné rozhodnutí o uzavení výroby v eské 
dceiné spolenosti. 
V dob rozhodnutí vedení o zrušení spolenosti zamstnávala spolenost 58 
zamstnanc. Vlastnila výrobní areál, stroje a zaízení, dopravní prostedky, zásoby 
v milionech korun. Spolenost mla uzavené smlouvy s dodavateli a sjednané zakázky 
mimo jiné i se Škodou Auto Mladá Boleslav. Spolenost ale souasn vykazovala 




spolenosti a vyrovnat závazky, ukonit smlouvy a dokonit zakázky byl úkol pro 
jednatele spolenosti, o kterém jediný spoleník souasn uvažoval, že bude vykonávat 
funkci likvidátora. Na doporuení poradenské spolenosti zaaly pípravné práce 
související s ukonením innosti a zrušením spolenosti nkolik msíc ped oficiálním 
vstupem spolenosti do likvidace. 
Spolenost byla v regionu Kdyn a Domažlic stedním zamstnavatelem a zamstnávala 
pomrn hodn zamstnanc. Jednatel zaal ešit propouštní zamstnanc na pelomu 
ledna a února 2013. Kontaktoval Úad práce v Domažlicích a konzultoval s nimi svoje 
ešení postupného propouštní zamstnanc. Jednatel spolenosti za podpory vedení 
mateské spolenosti naplánoval postupné uzavírání jednotlivých ástí výroby a s tím 
související propouštní zamstnanc. Výroba z kdyského závodu se mla postupn 
pesthovat do sesterské spolenosti Euroszol Kft. v Maarsku. 
 
Vstup do likvidace 
Dne 14.8.2013 rozhodl jediný spoleník HAAS Interieur GmbH jednající Klausem 
Gocklerem, jednatelem o zrušení spolenosti s likvidací. Datum vstupu do likvidace byl 
stanoven na 1.9.2013. Souasn byl jmenován likvidátor Ing. Josef Soldán, dosavadní 
jednatel spolenosti. Rozhodnutí o zrušení spolenosti mlo formu notáského zápisu a 
jediný spoleník jednal v zastoupení na základ plné moci, kterou udlil Ing. Josefovi 
Soldánovi. 
Vzhledem k tomu, že spolenost vstoupila do likvidace ješt v roce 2013, tj. ped 
platností nového obanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, použijí se 
pedpisy platné pro vstup do likvidace platné do konce roku 2013, tj. obchodní zákoník. 
Podle ObchZ § 70 odst. 2 vstupuje spolenost do likvidace ke dni, k nmuž je zrušena. 
Vstup do likvidace se zapisuje do obchodního rejstíku. Podat návrh na zápis zmn 
v obchodním rejstíku, tj. na zmnu dodatku v názvu spolenosti („v likvidaci“) a na 









Spolenost dlouhou dobu ped plánovaným vstupem do likvidace vykazovala záporný 
vlastní kapitál. Její hospodaení konilo ztrátami, které se kumulovaly, a výsledkem 
bylo pedlužení spolenosti.  Spolenost byla pln závislá na podpoe svého spoleníka, 
který do spolenosti vkládal své finanní prostedky ve form neúroených pjek. 
Poskytováním pjek v podstat uhrazoval ztráty své dceiné spolenosti a poskytoval jí 
finanní prostedky na úhradu závazk tetím osobám. Dceiná spolenost souasn 
nehradila své závazky z obchodních vztah své mateské spolenosti. Souasný jednatel 
musel elit stejnému problému i v pozici pozdji jmenovaného likvidátora, tj. vypoádat 
se s pípadnou povinností statutárního orgánu podat návrh na prohlášení insolvence. 
Jednatel obdržel od své mateské spolenosti každý rok patronátní prohlášení, kde 
spoleník prohlásil, že bude spolenost podporovat, a to hlavn finann, tak aby nebyla 
ohrožena schopnost spolenost pokraovat ve své provozní innosti. Stejné prohlášení si 
musel vyžádat i v pípad vstupu spolenosti do likvidace. V opaném pípad by musel 
v roli likvidátora postupovat tak, že by konstatoval pedlužení spolenosti a jeho prvním 
krokem v roli likvidátora by bylo podání insolvenního návrhu. Soud by osvdil 
úpadek spolenosti a spolenost by byla v souladu s § 173 odst. 2 NOZ zrušena bez 
likvidace zrušením konkursem po splnní rozvahového usnesení nebo zrušením 
konkursu proto, že majetek by byl zcela nepostaující. Do likvidace by spolenost 
mohla vstoupit pesto i po skonení insolveního ízení, pokud by se po skonení 
insolveního ízení objevil njaký majetek. 
 
1.5.3 Prbh likvidace  
Likvidátor spolenosti HABO sestavil v souladu s § 198 NOZ ke dni vstupu spolenosti 
do likvidace soupis jmní. Soupis jmní se sestával z obsahového vymezení aktiv          
a pasiv zahajovací rozvahy likvidované spolenosti HABO. Likvidátor spolenosti 
HABO dále oznámil všem známým vitelm vstup do likvidace ve lht do 15-ti dn 
po vstupu spolenosti do likvidace. Do oznámení uvedl informaci o úhrad závazk 
spolenosti jednotlivým vitelm, pokud do data zaslání oznámení spolenost skuten 





Archivace a úschova úetních doklad 
Likvidátor spolenosti uzavel s mateskou spoleností JOPP smlouvu o uložení vci, 
jejímž pedmtem bylo pevzetí a úschova úetních doklad, úetních závrek, 
zakladatelských dokument spolenosti HABO. V dob uzavení smlouvy, tj. v roce 
2013 postupovaly smluvní strany v souladu v té dob platným Obchodním zákoníkem. 
Smlouva byla sjednána bezplatn, což neodporovalo ustanovení § 516 ObchZ, protože 
opatrování vci není pedmtem innosti mateské spolenosti. Po uplynutí lhty pro 
archivaci dokument se mateská spolenost na základ uzavené smlouvy zavázala ke 
skartaci dokument. Vzhledem k tomu, že likvidovaná spolenost nemla k dispozici 
prostory, ve kterých by své písemnosti uchovávala a musela by si tedy pronajmout 
prostory, kde budou dokumenty uloženy po skonení likvidace spolenosti, pípadn by 
musela využít služby subjekt nabízející externí archivaci dokument. Likvidátor po 
projednání obou možností se spoleníkem zvolil variantu úschovy dokument 
u mateské spolenosti v Nmecku. 
 
Souhlas správc dan 
Vzhledem k tomu, že spolenost HABO obchodovala i se tetími zemmi, musela se 
s žádostí o souhlas s ukonením innosti obrátit na dva správce dan – Celní úad a 
Finanní úad.  Žádost o souhlas s ukonením innosti zaslala na Celní editelství 
v Plzni 14.1.2014. V žádosti spolenost uvedla údaje o zrušení spolenosti a vstupu do 
likvidace. Žádost o souhlas s ukonením innosti na finanní úad mohl následovat až 
po sestavení konené zprávy likvidátora, závrky a daového piznání k dani z píjm 
právnických osob. Finanní úad s výše uvedeným souhlasem zkontroluje spis 
poplatníka, provede kontrolu pípadných nedoplatk a dalších informací. V pípad, že 
by finannímu úadu nebylo doloženo poslední daové tvrzení a podklady k nmu se 
vztahující, nemohl by souhlas vydat, respektive by finanní úad rozhodl o udlení 
nesouhlasu s ukonením innosti. V tomto rozhodnutí uvede odvodnní svého 







Konená zpráva likvidátora 
Zpráva likvidované spolenosti HABO konstatovala ve svém úvodu, jak došlo ke 
zrušení spolenosti a vstupu do likvidace. Jmenovaný likvidátor popsal svoji innost 
spoívající v oznámení všem známým vitelm a dále pak zveejnil oznámení o 
zrušení spolenosti s výzvou pro vitele, aby pihlásili své pohledávky.  Likvidátor 
sestavil zahajovací rozvahu a soupis jmní ke dni vstupu do likvidace.  
Spolenost zamstnávala pomrn hodn zamstnanc. Likvidátor a pedchozí jednatel 
v jedné osob zaal ešit propouštní zamstnanc na pelomu ledna a února 2013. 
Kontaktoval Úad práce v Domažlicích a konzultoval s nimi svoje ešení postupného 
propouštní zamstnanc. Vzhledem k tomu, že ukonení innosti spolenosti byl dobe 
naplánovaný proces, docházelo k uzavírání jednotlivých provoz postupn a rovnž i 
zamstnanci byli propouštni postupn. Výroba z kdyského závodu byla postupn 
pesouvána do sesterské spolenosti do Maarska. Všichni zamstnanci dostali 
proplacené své mzdové nároky vetn odstupného a likvidátor tak mohl ve své zpráv 
konstatovat, že spolenost nevykazuje žádné nevyplacené mzdové nároky ke dni 
sestavení zprávy likvidátora. 
V prbhu likvidace byly vypoádány všechny pohledávky a závazky vi tetím 
osobám. Nkteré pohledávky byly z dvodu nevymahatelnosti odepsány, jednalo se ale 
o nepodstatné ástky vzniklé vtšinou reklamací subdodavatel, jejichž vymáháním by 
se celý proces likvidace prodloužil a výsledek by byl nejistý. V úetnictví zstaly 
pohledávky a závazky za spojenými osobami. Jednalo se o závazky za mateskou 
spoleností JOPP z titulu poskytnutých pjek a dále pak závazky z obchodních vztah. 
Piemž pohledávky, které vznikly z titulu prodeje majetku mateské spolenosti JOPP, 
byly zapoteny se závazky téhož druhu. Výsledkem bylo saldo ve prospch mateské 
spolenosti. HABO naopak vykazovala pohledávky z obchodního styku za sesterskou 
spoleností Euroszol Kft. Tyto pohledávky vznikly dodávkami výrobk a služeb a dále 
pak prodejem majetku a zásob.  Hodnota tchto pohledávek dosáhla celkové výše 
238.244,07 EUR. Tyto pohledávky byly v prbhu likvidace postoupeny na mateskou 
spolenost JOPP a zapotena se vzájemnými závazky. Tuto operaci vzhledem 





Jak bylo výše uvedeno zstaly v prbhu likvidace neuhrazené závazky za mateskou 
spoleností JOPP, a to i po provedení všech zápot, ve výši 604.218,26 EUR. Tyto 
pohledávky mateská spolenost své dceiné spolenosti HABO odpustila. HABO tedy 
tuto ástku svých závazk odepsala do výnos. V pípad, že by likvidovaná spolenost 
nezískala odpuštní svých závazk, nemohla by ukonit svoji likvidaci standardním 
zpsobem. Tuto operaci vzhledem k výši odpuštných závazk uvedl likvidátor rovnž 
do konené zprávy. 
Ve lht stanovené pro pihlášení pohledávek pihlásili 3 vitelé své pohledávky 
(	eský rozhlas, Linde Gas a Zdravotní pojišovna ministerstva 	eské republiky). 
Celková výše pihlášených pohledávek inila 1.692,53 K. Tyto pohledávky vitel 
spolenost do doby sestavení konené zprávy likvidátora ádn uhradila. Tuto informaci 
uvedl likvidátor ve své zpráv. Závazky, které likvidátor zjistil z úetnictví a byly ádn 
evidovány a v prbhu likvidace uhrazeny, se ve zpráv likvidátora neobjevily. 
Dále likvidátor ve své zpráv konstatoval, že v prbhu likvidace byla zpracovávána 
daová piznání k dani z píjm (a i ostatním daním) a bylo zažádáno o zrušení 
registrace u místn píslušného správce dan. Ke dni zpracování zprávy likvidátora 
nebyl vydán souhlas správce dan (FÚ) s výmazem spolenosti z obchodního rejstíku. 
Žádost o souhlas byla podána až po sestavení zprávy likvidátora, jež požaduje místní 
správce dan v Domažlicích pedložit jako pílohu k žádosti. V opaném pípad vyzve 
k pedložení této zprávy. 
Likvidátor dále ve své zpráv konstatoval, že zajistil úschovu a archivaci úetních 
doklad, závrek a dalších dokument spolenosti a projednal toto s píslušným státním 
archivem. 
Z právní praxe pi likvidaci jiných spoleností bylo možné oekávat, že obchodní 
rejstík pi posouzení podaného návrhu na likvidaci, vyzve likvidátora, aby prohlásil, že 
spolenost není stranou žalovanou ani žalující, pípadn poskytl informace o 
probíhajících právních sporech. Likvidátor tedy ve snaze pedejít této výzv obchodního 
rejstíku prohlásil ve své zpráv, že mu není známa existence žádných soudních spor 
vedených proti nebo na popud likvidované spolenosti. 
Spolenost nevykázala vbec žádnou likvidaní podstatu, což odpovídá stavu, že 
spolenost byla již pomrn dlouhou dobu ped likvidací zadlužená a byla pln závislá 
na podpoe svého jediného spoleníka. Tento spolenosti nakonec odpustil její závazky, 
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které zstaly po té, co byl veškerý majetek zpenžen a z výnosu byly ásten uhrazeny 
nkteré závazky likvidované spolenosti spoleníkovi. Nebyla tedy nápl pro návrh na 
rozdlení likvidaního zstatku. 
V závru likvidátor konstatoval, že svoji správu pedloží ke schválení valné hromad 
spolenosti, respektive jejímu jedinému spoleníkovi v souladu s § 205 NOZ.  
V pípad likvidované spolenosti HABO se tedy jednalo o jediného spoleníka 
mateskou spolenost JOPP. Spolenost JOPP zastupoval pi rozhodnutí jediného 
spoleníka její jednatel Christian Bock. Rozhodnutí spoleníka probíhalo v sídle 
spoleníka tj. v Reichenschwandu v SRN. V zápise o rozhodnutí jediného spoleníka 
konstatoval Christian Bock, že se seznámil se zprávou likvidátora a úetní závrkou 
zpracovanou ke dni vyhotovení zprávy likvidátora. Následn pak rozhodl o schválení 
obou dokument. Závrem pipomnl likvidátorovi povinnost podat návrh na výmaz 
z obchodního rejstíku do 30 dn po skonení likvidace. 
 
Výmaz z obchodního rejstíku 
Likvidátor spolenosti HABO podal návrh na výmaz z obchodního rejstíku 
prostednictvím inteligentního formuláe, který vytiskl, opatil jej svým oveným 
podpisem a piložil pílohy dle výše uvedeného seznamu a zaslal jej na obchodní 
rejstík. Zaslání probhlo až koncem srpna 2014, když obdržel od finanního úadu jako 
správce dan souhlas s výmazem. Spolenost ekala na souhlas správce po doruení 
žádosti spolu se zprávou likvidátora a úetní závrkou vetn daového piznání. 
Likvidátor ml podat návrh na výmaz do 30-ti dn po skonení likvidace, což bylo 
prakticky ihned po schválení zprávy likvidátora a úetní závrky, protože z likvidace 
nevyplynul žádný likvidaní zstatek.  
Vzhledem k tomu, ale že likvidátor neml k dispozici jednu z povinných píloh, 
rejstíkový soud by v souladu s §88 ZoVR vydal ve lht 3 pracovních dn ode dne 
doruení návrhu soudu usnesení, kterým by vyzval spolenost k odstranní vad návrhu 
nebo k doplnní chybjících listin. Lhta pro provedení zápisu podle § 96 ZoVR poíná 
bžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rejstíkovému soudu dorueno podání, jímž 
byly vady odstranny nebo listiny doplnny. 
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Dne 9.9.2014 obdržela spolenost usnesení Krajského soudu v Plzni, který rozhodl o 
zápisu v obchodním rejstíku u spolenosti HABO v oddílu C, vložce 9546. Spolenost 
se vymazává, výmaz se provádí po skonení likvidace. Zmna bude zapsána po nabytí 
právní moci tohoto usnesení. Proti tomuto rozhodnutí bylo možné se odvolat 
k Vrchnímu soudu v Praze prostednictvím Krajského soudu v Plzni, a to do 15-ti dn 
ode dne doruení. Výmaz spolenosti HABO byl zapsán do obchodního rejstíku 
1.10.2014. Výmazem z obchodního rejstíku právnická osoba HABO zanikla. 
Rozdlení likvidaního zstatku spolenosti HABO byl pouze formální akt. Likvidátor 
konstatoval ve své zpráv, že nezbyl žádný nehmotný, hmotný ani finanní majetek, 
který by mohl vydat jedinému spoleníkovi jako likvidaní zstatek. 
 
1.5.4 Metodika postupu z právního hlediska 
Likvidace spolenosti je asov i organizan nároný proces. Pro hladký prbh je 
vhodné si ped zapoetím likvidace zpracovat projekt i asový harmonogram. Nicmén 
již ped rozhodnutím o zrušení spolenosti s likvidací je vhodné analyzovat výchozí 
právní stav spolenosti a eventuelní problémové otázky ešit ješt ped vstupem do 
likvidace. 
Autor práce navrhuje následující postup pi procesu likvidace právnické osoby: 
1) Rozhodnutí spoleník o zrušení spolenosti a vstup do likvidace (probhne 
v závislosti na typu spolenosti) 
2) Jmenování likvidátora a stanovení jeho odmny 
3) Sestavení úetní závrky pedcházející vstupu do likvidace a soupisu jmní 
4) Likvidátor informuje stávající i potencionální vitele o vstupu spolenosti do 
likvidace a vyzve je k pihlášení jejich pohledávek 
5) Likvidátor zpenží veškerý majetek spolenosti a uhradí pohledávky vitel 
6) Spolenost vyeší kroky související s archivací doklad, souhlasy správc dan 
s výmazem a další okolnosti související s ukonením innosti spolenosti 
7) Likvidátor sestaví konenou zprávu likvidátora s návrhem na rozdlení 
likvidaního zstatku 
8) Likvidátor pedloží konenou zprávu ke schválení nejvyššímu orgánu 




9) Likvidátor podá do obchodního rejstíku návrh na výmaz spolenosti 
10) Likvidátor po výmazu zajistí archivaci doklad a ukoní svoji innost 
V prbhu likvidace je nutné pi jednotlivých krocích dodržet zákony stanovené 
podmínky a lhty. V praxi nicmén dochází k rzným pekážkám souvisejícím nap. 
s vymáháním pohledávek, ešení reklamací v prbhu likvidace, které celý proces 
prodlužují. 
 
2. Úetní aspekty likvidace spolenosti 
2.1 Likvidace v úetnictví 
Celou problematiku útování a vykazování likvidace spolenosti nejprve pedstavím 
v následujícím obecném pehledu. 
1. Zahájení likvidace         
A) Ke dni pedcházejícímu vstupu do likvidace statutární orgán spolenosti: 
Tabulka 4: Kroky pi zahájení likvidace 
a) provede inventarizaci veškerého majetku a závazk (na níž 
obvykle dohlíží likvidátor), 
b) uzave úetní knihy a 
c) sestaví mimoádnou úetní závrku od poátku úetního období 
do dne ped vstupem do likvidace, 
 budou zrušeny rezervy, opravné položky a asová rozlišení, 
ledaže by mly být zútovány bhem likvidace (nap. 
pedplacené nájemné nebo oprava stavby pro její výhodnjší 
prodej). 
B) Ke dni vstupu do likvidace likvidátor: 
a) sestaví zahajovací rozvahu spolenosti v likvidaci (tzv. likvidaní rozvaha),    
která musí navazovat na úetní závrku sestavenou k pedešlému dni, 
b) oteve úetní knihy, 
c) obdobn také pi obnovení likvidace z dvodu zjištní neznámého 
majetku apod. (§ 205 – 207 NOZ 





2. Proces likvidace  
Tabulka 5: Proces likvidace      
a) Likvidátor bude bžným zpsobem útovat: 
 ukonované výkony spolenosti (nap. prodeje výrobk, 
služeb a zboží MD 311/D 60x), 
 výprodeje majetku spolenosti v likvidaci (MD 311, 315/D 
641, 642, 661), 
 uhrazování závazk známých vitel (MD 32x, 37x/D 221), 
pednostn tch mzdových (MD 331/D 221) apod. 
 
b) Pokud se likvidace protáhne do více úetních období, tak 
likvidátor bude: 
 bžným zpsobem sestavovat ádné úetní závrky za 
úetní období (k rozvahovému dni). 
Zdroj: [11], 2008 
3. Ukonení likvidace  
Tabulka 6: Ukonení likvidace      
a) Ke dni zpracování návrhu na rozdlení likvidaního zstatku 
(§ 205 NOZ) likvidátor: 
 uzave úetní knihy a 
 sestaví úetní závrku, v níž vykáže závazek vi státnímu 
rozpotu ve výši splatné dan. 
b) Ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdlení 
likvidaního zstatku: 
 oteve znovu úty majetku a závazk: 
1) zaútuje vypoádání daové povinnosti a 
2) vyplacení podíl spoleník na likvidaním zstatku. 
c) Pokud není útováno o dodatených výsledkových operacích, není nutno 
již sestavovat úetní závrku ke dni podání 
Zdroj: [11], 2008 


2.2 Úetní kroky a operace v prbhu likvidace 
Úetní otázka likvidace je ešena v zákon o úetnictví (ZoÚ) a dále je upravena 
v 	eských úetních standardech, konkrétn standard . 021 Nkteré postupy 
v úetnictví pi vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci. Vyhláška 
500/2002 Sb. nemá specifická ustanovení týkající se likvidace až na výjimku 
stanovenou v pechodných ustanoveních, která se vztahuje na likvidace zahájené ped 
datem 1.1.1993 a dále pro státní podniky. Lze tedy vyjít z toho, že obecná ustanovení 
vyhlášky se vztahují a platí rovnž i pro spolenosti v likvidaci. [10] 
ZoÚ dopluje právní úpravu likvidace obsaženou v NOZ, v ZOK po 1.1.2014 tím, že 
uznává mimoádnou úetní závrku ke dni pedcházejícímu vstupu do likvidace a tzv. 
zahajovací rozvahu, která se sestavuje k datu vstupu do likvidace - § 17 a 19 ZoÚ. 
V § 17 se konkrétn uvádí v odst. 1, že se úetní knihy otvírají ke dni vstupu do 
likvidace (c), ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdlení likvidaního 
zstatku … (d) a dále pak v odst. 2, že knihy se uzavírají ke dni pedcházejícímu vstupu 
do likvidace (c). 
 
Úetní závrka ped vstupem do likvidace 
Definice úetní závrky a její náležitosti jsou upraveny v zákon o úetnictví (§ 18 
ZoÚ). Úetní závrka je nedílný celek, který se skládá z: 
a) Rozvahy (bilance), 
b) Výkazu zisk a ztrát, 
c) Pílohy 
Dále mže úetní závrka obsahovat i pehled o penžních tocích nebo pehled              
o zmnách vlastního kapitálu. Nicmén tento tyto výše uvedené pehledy sestavují 
vždy, pokud k rozvahovému dni a za bezprostedn pedcházející úetní období ob 
kritéria stanovené v § 20 odst. 1 písm. a) bodech 1) a 2) ZoÚ. Jedná se tedy o akciové 
spolenosti, jejichž aktiva pesáhly ve výše uvedených obdobích 40.000 TCZK a jejichž 
roní úhrn istého obratu pesahující 80.000 TCZK. Ostatní spolenosti výše uvedené 




Píloha vysvtluje a dopluje rozvahu a výkaz zisk a ztrát. Píloha obsahuje též 
informace o výši splatných závazk pojistného na sociální zabezpeení a píspvku na 
státní politiku zamstnanosti, o výši splatných závazk veejného zdravotního pojištní 
a o výši evidovaných daových nedoplatk u místn píslušných finanních orgán. 
 
Úetní závrka jako nedílný celek musí dále obsahovat: 
a) jméno a píjmení, obchodní firmu nebo název úetní jednotky; sídlo nebo 
bydlišt a místo podnikání, liší-li se od bydlišt, 
b) identifikaní íslo osoby, pokud je má úetní jednotka pidleno, 
c) právní formu úetní jednotky, 
d) pedmt podnikání nebo jiné innosti, pípadn úel, pro který byla zízena, 
e) rozvahový den (podle § 19 odst. 1 ZoÚ) nebo jiný okamžik, k nmuž se úetní 
závrka sestavuje (§ 19 odst. 3 ZoÚ), 
f) okamžik sestavení úetní závrky, 
K závrce musí být pipojen podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky, 
podpisový záznam úetní jednotky nebo podpisový záznam osob stanovených v § 4a 
úetní jednotky. Pipojením uvedeného podpisového záznamu se považuje úetní 
závrka za sestavenou podle písmene f). Pokud je den zápisu pemny obchodní 
korporace do obchodního rejstíku shodný s rozhodným dnem, u zanikající úetní 
jednotky se podpisovým záznamem podle vty pedchozí rozumí podpisový záznam 
osoby, která vykonávala funkci statutárního orgánu k rozvahovému dni, neurí-li 
nejvyšší orgán úetní jednotky jinak. 
Úetní jednotky sestavují úetní závrku v plném nebo zjednodušeném rozsahu. 
Nestanoví-li ZoÚ jinak, ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit úetní závrku 
úetní jednotky, které nejsou povinny mít úetní závrku ovenou auditorem                
s výjimkou akciových spoleností, které sestavují úetní závrku v plném rozsahu. 
Úprava úetní závrky je dále obsažena v 	ÚS pro úetní jednotky, které útují podle 
vyhlášky . 500/2002 Sb. (VYHL), konkrétné ve standardu . 002 Otevírání a uzavírání 





Podle tohoto standardu se za závrkové operace tj. innost uzavírání úetních knih, pi 
níž se provádí následující operace: 
a) zjišují obraty stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických út, popípad pi 
vedení úetnictví ve zjednodušeném rozsahu obraty útových skupin a 
píslušného syntetického útu útové skupiny 43 - Výsledek hospodaení 
vykazovaného v položce „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na 
zisku /-/“ (§ 4 odst. 8 vyhlášky), 
b) zjišují konené zstatky aktivních a pasivních út a konené stavy út 
náklad a výnos, popípad pi vedení úetnictví ve zjednodušeném rozsahu 
zstatky útových skupin a píslušného syntetického útu útové skupiny 43 - 
Výsledek hospodaení vykazovaného v položce „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách 
na výplatu podílu na zisku /-/“ (§ 4 odst. 8 vyhlášky), 
c) zjistí se základ dan z píjm a daová povinnost splatná, popípad odložená, 
úetní jednotky za úetní období, pípadn se zaútuje rezerva na da z píjm 
ve smyslu § 26 odst. 3 ZoÚ, 
d) zjistí se úetní výsledek hospodaení pevodem nákladových út na vrub 
píslušného útu útové skupiny 71 - Úet zisk a ztrát a pevodem výnosových 
út ve prospch tohoto útu, 
e) uzave se úetnictví úetní jednotky pevodem zstatk rozvahových út          
a zstatku píslušného útu útové skupiny 71 - Úet zisk a ztrát na konený 
úet rozvažný.  
Dalším zdrojem, ve kterém je upravena úetní závrka je Vyhláška 500/2002 Sb. 
(VYHL), kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona . 563/1991 Sb., o úetnictví, 
ve znní pozdjších pedpis, pro úetní jednotky, které jsou podnikateli útujícími 
v soustav podvojného úetnictví, konkrétn v ásti druhé Úetní závrka. Vyhláška se 
vnuje hlavn uspoádání jednotlivých výkaz, oznaování a íslování jednotlivých 
ádek.  
Položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty se oznaují kombinací velkých písmen latinské 
abecedy, ímských íslic a arabských íslic a názvem položky; položky lze lenit na 




Položky rozvahy a položky výkazu zisku a ztráty, které jsou vpedu oznaeny arabskou 
íslicí, mohou být sloueny: 
a) pokud nejde o významnou ástku ve vztahu k povinnosti vrného a poctivého 
obrazu pedmtu úetnictví a finanní situace úetní jednotky, nebo 
b) pokud jejich slouení pispívá k vtší srozumitelnosti informace a za podmínky, 
že slouené položky budou uvedeny jednotliv v píloze. 
V rozvaze za bžné úetní období se uvádí výše aktiv podle jednotlivých položek 
neupravená o opravné položky a oprávky (brutto), výše opravných položek a oprávek k 
nim se vážícím (korekce) a výše aktiv snížená o opravné položky a oprávky (netto). 
Každá z položek rozvahy, z položek výkazu zisku a ztráty a z položek pehledu o 
zmnách vlastního kapitálu obsahuje též informaci o výši této položky uvedené za 
bezprostedn pedcházející úetní období (dále jen "minulé úetní období"). V rozvaze 
se výše jednotlivých položek aktiv za minulé úetní období uvádí snížená o opravné 
položky a oprávky (netto). V pípad, že informace uvádné za minulé a bžné úetní 
období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé úetní období s ohledem na 
významnost podle § 19 odst. 6 ZoÚ. Každá úprava informací za minulé úetní období, 
popípad ponechání nesrovnatelných informací se odvodní v píloze. Položky 
rozvahy a položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši za minulé i bžné úetní období 
se neuvádjí. 
Úetní jednotky, kterým vznikne povinnost vést úetnictví nebo vstoupí do likvidace 
v bžném úetním období, a úetní jednotky v úpadku uvádjí v rozvaze namísto 
informací za minulé úetní období údaje zahajovací rozvahy ke dni povinnosti vést 
úetnictví nebo ke dni vstupu do likvidace anebo ke dni úinnosti rozhodnutí o úpadku. 
Ve výkazu zisku a ztráty se informace za minulé úetní období neuvádjí. Toto pravidlo 
se použije i v pípad rozdlení a dále mže být použito v pípad fúze splynutím, jakož 
i v dalších pípadech, kdy náklady na získání informace za minulé úetní období jsou 
neúmrné jejímu významu. 
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu zahrnuje pouze položky oznaené velkými 
písmeny latinské abecedy a ímskými íslicemi s výjimkou položek „A.V.1. Výsledek 
hospodaení bžného úetního období /+ -/“ a „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na 
výplatu podílu na zisku /-/“. 
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Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu zahrnuje pouze položky oznaené 
velkými písmeny latinské abecedy a ímskými íslicemi a výpotové položky. 
Úetní jednotky, které vedou úetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a ZoÚ,    
a ostatní úetní jednotky, které mohou podle § 18 odst. 3 ZoÚ sestavovat úetní závrku 
ve zjednodušeném rozsahu, sestavují pílohu nejmén v rozsahu obsahového vymezení 
podle § 39 odst. 1 až 10 ZoÚ. 
Úetní závrka se sestavuje v penžních jednotkách eské mny a jednotlivé položky se 
vykazují v celých tisících K. Úetní jednotky s výší aktiv celkem (netto) deset miliard 
K a vyšší mohou vykazovat jednotlivé položky v celých milionech K; tato skutenost 
musí být uvedena ve všech ástech úetní závrky. Položky "AKTIVA CELKEM" 
(netto) a "PASIVA CELKEM" se musí rovnat.  Položka "***Výsledek hospodaení za 
úetní období" uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce "A. V. 1. 
Výsledek hospodaení bžného úetního období" uvedené v rozvaze. 
 
Sestavení zahajovací rozvahy ke dni vstupu do likvidace 
Poté, co spolenost sestaví závrku ke dni pedcházející vstupu do likvidace, oteve své 
úetní knihy ke dni vstupu do likvidace v souladu s § 17 odst. 1 písm. c) ZoÚ. K tomuto 
dni likvidovaná spolenost jako úetní jednotka rovnž sestaví zahajovací rozvahu. Tuto 
povinnost má jmenovaný likvidátor spolenosti. 
Pi sestavení zahajovací úetní rozvahy postupuje likvidovaná spolenost v souladu s 
	eským úetním standardem pro podnikatele 002 – Otevírání a uzavírání úetních knih 
následujícím zpsobem: 
K datu pedcházejícímu vstupu do likvidace spolenost sestaví úetní závrku a uzave 
své úetní knihy úetními zápisy na píslušném útu útové skupiny 70 – Konený úet 
rozvažný. Ke dni vstupu do likvidace se úty hlavní knihy otevírají úetními zápisy. 
Stavy jednotlivých rozvahových út (aktiva a pasiva) vykázané na koneném útu 
rozvažném musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiv a pasiv) 
útované na píslušném útu útové skupiny 70 – Poátení úet rozvažný, který slouží 
k otevírání úetních knih. Úetní jednotka zaútuje zstatky ve prospch i na vrub 
aktivních a pasivních út a souvztažn na vrub i ve prospch poáteního útu 
rozvažného. Zisk i ztráta vykázaná v minulém úetním období se zaútuje na vrub i 


ve prospch píslušného útu útové skupiny 43 – Výsledek hospodaení se 
souvztažným útováním na vrub i ve prospch poáteního útu rozvažného.    
 
 2.3 Ukonení likvidace spolenosti v úetnictví 
Likvidace je pomrn asov nároný proces. V závislosti na datu vstupu spolenosti do 
likvidace mže být proces ukonen do konce bžného úetního období nebo se 
likvidace mže prodloužit i do následujících  úetních období.   
V prbhu likvidace, kdy proces likvidace pesahuje úetní období, se úetní knihy 
uzavírají k poslednímu dni úetního období, tj. k rozvahovému dni. Úetní období je 
definováno v § 3 ZoÚ jako nepetržit po sob jdoucích 12 msíc, Úetní období se 
bu shoduje s kalendáním rokem nebo je hospodáským rokem, které mže zaínat 
pouze prvním dnem jiného msíce než je leden. V pípad, že je tedy úetním obdobím 
spolenosti kalendání rok, je rozvahovým dnem den 31.12. V pípad hospodáského 
roku je to v závislosti na jeho zaátku poslední den jiného msíce než prosince. 
Likvidace koní rozdlením likvidaního zstatku. Podle § 17 odst. 1 písm. d) ZoÚ 
úetní jednotka oteve své úetní knihy ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu 
na rozdlení likvidaního zstatku a zaútuje úetní operace související s rozdlením 
likvidaního zstatku. [11] 
 
Archivace úetních doklad 
Na likvidovanou spolenost se vztahuje stejn tak jako na ostatní úetní jednotky 
povinnost archivovat úetní doklady a ostatní doklady vztahující se ke spolenosti jako 
takové. 
Úschova úetních doklad se ídí zákonem o úetnictví (ZoÚ) konkrétn úschovu 
úetních doklad upravují § 31 -32. Pro nakládání s úetními doklady nicmén ZoÚ 






Tabulka 7: Archivaní lhty dokument 
Typ dokumentu / úetní záznamy Archivaní lhta 
• Úetní závrky 
• Výroní zprávy 
10 let 
• Úetní doklady  
• Úetní knihy 
• Odpisové plány 
• Inventurní soupisy 
• Útové rozvrhy 
   
 
5 let 
• Úetní záznamy, kterými spolenost dokládá 





Zdroj: [1], 2010, ZoÚ, 2014 
Výše uvedené dokumenty jsou úetní jednotky povinny uchovávat poínaje koncem 
úetního období, kterého se týkají ve stanovených lhtách. 
Povinnost uchovávat úetní doklady je odpovdností statutárního orgánu spolenosti a 














2.4 Úetní aspekty likvidace konkrétního podniku 
2.4.1 Úetní kroky a operace v prbhu likvidace 
Jak už bylo uvedeno výše, vstoupila spolenost HABO do likvidace k 1.9.2013. Úetní 
jednotka byla povinna sestavit ke dni pedcházejícímu vstupu do likvidace mimoádnou 
úetní závrku. Osoba odpovdná za úetnictví byl statutární orgán spolenosti – 
jednatel. Pokud by úetní jednotka závrku nesestavila, pešla by tato povinnost na 
jmenovaného likvidátora. V našem pípad se nicmén jednalo o stejnou osobu.  
Likvidátor spolenosti HABO sestavil zahajovací rozvahu ke dni 1.9.2013, což byl 
podle rozhodnutí jediného spoleníka o zrušení spolenosti s likvidací den vstupu do 
likvidace. Jako minulé období byly vykázány konené stavy rozvahových út ze 
závrky sestavené ke dni pedcházejícímu vstupu do likvidace tj. 31.8.2013. Vykázaný 
výsledek hospodaení – ztráta ve výši 8.274 TCZK byl v zahajovací rozvaze vykázán 
v položce Výsledek hospodaení minulých let A.IV.  jako neuhrazená ztráta minulých 
let A.IV.2. Celková neuhrazená ztráta minulých let vykázaná v zahajovací rozvaze 
dosáhla kumulativn ástky 48.269 TCZK. 
Souasn se sestavením zahajovací rozvahy k 1.9.2013, sestavil likvidátor soupis jmní. 

















Prbh likvidace spolenosti HABO v grafické podob 
Zdroj: vlastní zpracování, 2015  
 
Úetní operace v prbhu likvidace 
Ke dni 1.9.2013 (den vstupu do likvidace) otevel likvidátor úetní knihy v souladu s    
§ 17 odst. 1 ZoÚ. Jedinému spoleníkovi pedal pehled majetku a závazk likvidované 
spolenosti, který tvoila rozvaha ke dni vstupu do likvidace a soupis jmní.  
Jak je vidt ze zahajovací rozvahy, již ke vstupu do likvidace spolenost nevlastnila 
tém žádný majetek. Zbývající majetek v historické poizovací cen 67 TCZK byl 






Spolenost zaútovala v souvislosti s prodejem majetku následující úetní operace: 
09/2013 FAV za prodej majetku Euroszol Kft. 1.027,00 K 311101/641100 
09/2013 vyazení majetku v poizovací cen 21.983,93 K 082200/022200 
 
Majetek byl již úetn 100% odepsán, a proto nebylo útováno o zstatkové cen. 
09/2013 FAV za prodej majetku JOPP (100,00 
EUR) 
2.569,00 K 311100/641200 
09/2013 vyazení majetku v poizovací cen 44.638,00 K 082100/022100 
 
Spolenost vykázala v zahajovací rozvaze neuhrazené pohledávky z obchodních vztah 
vi následujícím odbratelm: 
       13 736,00 Pohledávky z obchodní styku KAHAK spol. s r. o. 
         7 392,00 Pohledávky z obchodní styku MB TOOL s.r.o. 
            403,00 Pohledávky z obchodní styku SITA CZ a.s. 
       12 000,00 Pohledávky z obchodní styku Václav Ledvina 
  3 011 672,35 Pohledávky z obchodní styku Haas Interieuer GmbH 
  6 130 181,74 Pohledávky z obchodní styku Euroszol Kft. 
         5 026,30 Pohledávky z obchodní styku DiMOO s.r.o. 











Pohledávky za následujícími odbrateli byly uhrazeny v prbhu záí 2013. 
09/2013 BA platba odbratele KAHAK spol. s r. o. 13.736,00 K 221900 / 311000 
09/2013 BA platba odbratele SITA CZ a.s. 403,00 K 221900 / 311000 
09/2013 BA platba odbratele Václav Ledvina 12.000,00 K       221900 / 311000 
09/2013 BA platba odbratele DiMOO s.r.o. 
(195,31 €) 
5.007,00 K 221900 / 311500 
09/2013 BA zaútování kurz. rozdílu k úhrad 
v cizí mn 
19,30 K  563000 / 311500 
09/2013 BA platba odbratele LINAPLAST 
(3.591,96 €) 
92.249,92 K 221900 / 311500 
09/2013 BA zaútování kurz. rozdílu k úhrad 
v cizí mn 
178,88 K 563000 / 311500 
 
Pohledávka za spoleností MB TOOL s.r.o. s datem vzniku 11/2011 nebyla do konce 
roku 2013 uhrazena z dvodu neukonené dlouhotrvající reklamace odbratele, která 
nebyla vyešena ani v prbhu likvidace. Likvidátor upustil od vymáhání této 
pohledávky a odepsal ji na vrub náklad. 
12/2013 INT odpis pohledávky MB TOOL s.r.o.   7.392,00 K 546900 / 311000 
 
Pohledávky za spoleností Euroszol Kft. nebyly do konce roku 2013 uhrazeny. V lednu 
2014 byla mezi spolenostmi HABO a JOPP uzavena dohoda o postoupení tchto 
pohledávek v nominální cen.  
01/2014 INT postoupení pohledávek Euroszol 
(238.244,07 €) 
  6.533.843,62 K  546000 / 311101 
 
01/2014 INT pohl. vzniklá postoupením JOPP 
(238.244,07 €) 






Pohledávky za spoleností JOPP byly do konce roku 2013 ásten uhrazeny, a to v 
souhrnné výši 461.576,06 K. Zbývající pohledávky hrazeny nebyly. Dvodem byly 
existující závazky HABO vi JOPP, které mnohonásobn pekraovaly výše uvedené 
pohledávky. 
 
09-11/2013 BA platby odbratele JOPP 
(25.446,93 €)   
653.705,33 K   221900 / 311100 
09-11/2013 BA zaútování kurz. rozdílu 
k úhrad v cizí mn  dle jedn. 
FAV 
 563000 / 311500 
09-11/2013 BA zaútování kurz. rozdílu 
k úhrad v cizí mn  dle jedn. 
FAV 
 311500 / 663000 
 
V lednu 2014 byly uhrazeny ješt další pohledávky odbratelem JOPP.  Tyto platby 
realizoval jediný spoleník po dohod s likvidátorem, který pedložil plán konkrétních 
výdaj, které bylo nutné v probíhající likvidaci spolenosti uhradit jejím vitelm.  
01/2014 BA platby odbratele JOPP 
(1.729,14 €) 
47.421,67 K 221900 / 311100 
 
Z uvedené platby nevznikl žádný kurzový rozdíl – pohledávky a závazky byly 
pepoteny rozvahovým kurzem k 31.12.2013. Pro rok 2014 si spolenost zvolila 
použití roního kurzu platného k 1.1.2014. Tento kurz byl totožný s rozvahovým 
kurzem k 31.12.2013. 
Zbývající pohledávky z obchodního styku vi JOPP v celkové výši 2.464.143,10 K 
(89.850,25 €) byly zapoteny na základ vzájemné dohody s existujícími závazky 
likvidované spolenosti. 
01/2014 INT zápoet pohledávek a 
závazk (83.139,22 €) 
2.280.093,10 K 365200 / 311500 
01/2014 INT zápoet pohledávek a 
závazk (6.711,03 €) 
184.050,00 K 321600 / 311500 
                


Ze stejného dvodu jako u pedchozí úetní operace ani v tomto pípad nevznikl žádný 
kurzový rozdíl. 
Další aktiva uvedené v zahajovací rozvaze spolenost v prbhu likvidace zútovala 
následujícími úetními operacemi: 




Pohledávka „Treuhandkonto Haas GmbH“ byla k 31.10.2013 odepsána jako nedobytná. 
Tato pohledávka vznikla k datu vstupu pvodní mateské spolenosti HaaS GmbH do 
insolvence. Insolvenní správce Haas GmbH založil bankovní úet u Sparkasse 
Nürnberg a po dohod s nejvtšími odbrateli o zajištní plynulosti výroby, plynuly na 
tento úet píspvky odbratel na zajištní plynulých dodávek v prbhu insolvence. 
Z tchto prostedk hradil insolvenní správce Haas GmbH závazky HABO klíovým 
dodavatelm materiálu. Po prodeji aktiv spolenosti HABO v rámci insolveního ízení, 
zstala na tomto útu výše uvedená ástka. Ze strany insolvenního správce nedošlo 
k žádnému vyútování a s útem mohl disponovat pouze on. 
054      134 346,06 Stát – daové pohledávky 
z titulu DPH a silniní dan 
Finanní úad pro 
Plzeský kraj, územní 
pracovišt v Domažlicích 
 
Pohledávky za finanním úadem vznikly na základ podaného piznání k dani 
z pidané hodnoty za srpen 2013 a dále z evidovaného peplatku na silniní dani. 
Nadmrný odpoet a peplatek na silniní dani byly finanním úadem vráceny do 
konce zdaovacího období roku 2013. 
056          3 000,00 Dohadné úty aktivní – 
dohad na vrácení peplatku 
pojistného 
	eská pojišovna a.s., 
Spálená 75/15, 113 04 






V souvislosti s prodejem osobních aut ped likvidací v prbhu srpna 2013 vznikl nárok 
spolenosti na vrácení pojistného, které bylo uhrazeno dopedu na ást roku 2014 
pesahující zdaovací období od 1.1. do 31.8.2013. Z tohoto dvodu byl vytvoen dohad 
na snížení náklady na pojistné.  Tento dohad byla zaútován: 
08/2014 -548500 MD a souasn +388000 MD.  
Po té, co 	eská pojišovna a.s. vrátila peplacené pojistné, byl tento dohad zrušen          
a zaútována skutená ástka: 
10/2013 skutená ástka vrácená pojišovnou 2.623,28 K 221900 / 388000 
10/2013 zrušení dohadu – dorovnání dle 
skutenosti 
376,72 K 548500 / 388000  
 
064        99 368,78 Náklady píštích období Dle rozpisu 
Z toho    
        19 368,78 	asov rozlišené pojistné KURI ELMAR G. 
KURI 
Versicherungsmakler 
         80 000,00 	asov rozlišené nájemné STECHY ŠOT s.r.o., 
Klatovská 167, 345 06 
Kdyn, I	: 280 55 233 
 
Náklady na asové rozlišení byly zaútovány v prbhu likvidace. Jednalo se o pojištní 
a dále o nájemné kanceláských prostor a dále prostor pro archiv v prbhu likvidace. 
10/2013 zútování asov rozlišeného pojistného 19 368,78 K 548800 / 381000   
09/2013 zútování asov rozlišeného nájmu 
prostor 
50 000,00 K 518400 / 381000   
12/2013 zútování asov rozlišeného nájmu 
archiv 






Spolenost vykazovala ve svém úetnictví následující závazky z obchodních vztah: 
040    1 778 492,01 Závazky z obchodních vztah Dle rozpisu 
      103 939,00 Závazky z obchodních vztah Autodoprava Škarda 
          4 356,00 Závazky z obchodních vztah Bezpo-školící 
stedisko 
        14 927,62 Závazky z obchodních vztah CCS 	eská spolenost 
      106 722,00 Závazky z obchodních vztah 	EZ Prodej s.r.o. 
        29 040,00 Závazky z obchodních vztah JUDr. Jan Gallivoda 
          7 821,00 Závazky z obchodních vztah Jindich Dvoák 
        20 341,00 Závazky z obchodních vztah EKO-INFO s.r.o. 
          1 699,00 Závazky z obchodních vztah EKO-SEPAR s.r.o. 
        14 348,00 Závazky z obchodních vztah GTS Czech s.r.o. 
        70 152,00      
         1 237,00   
Závazky z obchodních vztah 
Závazky z obchodních vztah 
HITEL s.r.o. 
Ing. Jaroslav Fronk 
      102 692,60 Závazky z obchodních vztah Karel Rejthar 
         14 278,00 Závazky z obchodních vztah Kdynium a.s. 
              250,00  Závazky z obchodních vztah KT plus 
              938,00 Závazky z obchodních vztah LAZCE-GIS s.r.o. 
              301,53 Závazky z obchodních vztah Linde Gas a.s. 
         43 222,00 Závazky z obchodních vztah Mgr. Milan Platzer 
         12 584,00 Závazky z obchodních vztah Mgr. Sylva Kaiserová 
           1 185,74 Závazky z obchodních vztah Miroslav Moller 
         52 695,50 Závazky z obchodních vztah Moore Stephens s.r.o. 
        10 464,00 Závazky z obchodních vztah REXIM s.r.o. 
           2 193,75 Závazky z obchodních vztah RWE Energie, a.s. 




       113 030,00 Závazky z obchodních vztah SITA CZ a.s. 
           2 586,00 Závazky z obchodních vztah Stanli s.r.o. 
         96 800,00 Závazky z obchodních vztah STECHY ŠOT s.r.o. 
           5 073,19 Závazky z obchodních vztah Škoda auto a.s. 
         13 854,00 Závazky z obchodních vztah United Parcel Service 
         10 880,00 Závazky z obchodních vztah Václav Podskalský 
         16 059,00 Závazky z obchodních vztah VAK msta Kdyn 
spol. s r.o. 
       172 708,36 Závazky z obchodních vztah KURI ELMAR G. 
KURI 
Versicherungsmakler 
       250 370,67 Závazky z obchodních vztah FRIMO Lotte GmbH 
         51 470,00 Závazky z obchodních vztah Maschinen Fromm 
    -6 800,22 Závazky z obchodních vztah AUDI AG 
       536 487,51 Závazky z obchodních vztah Haas Interieuer GmbH 
 
Výše uvedené závazky spolenost v prbhu likvidace uhradila ze svého bankovního 
útu, pípadn byl proveden zápoet (Haas Interieur GmbH). 
321xxx / 221900 úhrada závazk v prbhu likvidace 
321600 / 311500 zápoet pohledávek a závazk Haas Interieur GmbH                    
043  23 754 702,81 Závazky ke spoleníkm 
z titulu pjek 
Haas Interieuer GmbH 
044           5 067,00 Závazky k zamstnancm Penzijní pipojištní, 
Životní pojištní 
045       186 516,00 Závazky ze sociálního a 
zdravotního pojištní 
 
Z toho    











           6 421,00 Závazky ze zdravotního poj.  VOZP 
         10 182,00 Závazky ze zdravotního 
pojištní 
ZPMV 	R 
046       481 959,00 Stát – daové závazky Finanní úad pro 




Závazky vi zamstnancm a z titulu odvod sociálního a zdravotního pojištní byly 
v prbhu likvidace uhrazeny z bankovního útu likvidované spolenosti. 
331xxx / 221900 úhrada závazk vi zamstnancm 
336100 / 221900 úhrada závazk z titulu sociálního pojištní 
336200 / 221900 úhrada závazk z titulu zdravotního pojištní 
342000 / 221900 úhrada závazk z titulu dan ze závislé innosti 
049         70 000,00 Dohadné úty pasivní – 
dohad na závrku a DPPO  
Moore Stephens s.r.o. 
050         47 578,36 Jiné závazky Kooperativa 
pojišovna a.s. 
056           7 500,00 Výdaje píštích období JUDr. Jan Gallivoda 
 
Dohadné úty pasivní, jiné závazky a výdaje píštích období byly rovnž zútovány 
v prbhu likvidace. 
389000 / 518500 zútování dohadu po obdržení faktury za závrku a zpracování DPPO 
383000 / 321100 zaútování faktury za právní poradenství vystavené v 09/2013 za  
     období 08/2013 
379000 / 221900 úhrada závazk v prbhu likvidace 

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2.4.2 Úetní závrky v likvidaci 
Proces likvidace spolenosti HABO trval od vstupu do likvidace  tj. 1.9.2013 do data ke 
dni sestavení konené zprávy likvidátora tj. do 16.6.2014. Likvidace tedy pesáhla 
z bžného úetního období roku 2013 do následujícího úetního období roku 2014. 
K rozvahovému dni 31.12.2013 likvidátor sestavil ádnou úetní závrku, a to za 
zbývající období roku 2013 tj. od 1.9.2013 do 31.12.2013. Jako srovnávací minulé 
období jsou uvedena ísla z rozvahy ke dni pedcházejícímu vstupu do likvidace, tj. 
k 31.8.2013. Uvádní informací za minulé období je pro pípady likvidace upraveno v  
§ 4 odst. 7 ZoÚ. 
Rovnž i tato závrka musí být sestavena s ohledem na to, že spolenost nepokrauje ve 
své innosti a nespluje tak pedpoklad nepetržitého pokraování ve své innosti tzv. 
going concern (§ 7 ZoÚ). Spolenost je povinna použít úetní metody tomu 
odpovídající, zejména pak pecenit aktiva na realizaní cenu. Tuto skutenost 
spolenost uvedla v píloze k úetní závrce. 
Spolenost k 31.12.2013 mla ve svých aktivech krom penz pouze pohledávky za 
spoleností ve skupin Euroszol Kft. Likvidátorovi bylo ke dni sestavení závrky 
známo, že tyto pohledávky lednu 2014 postoupil na mateskou spolenost a následn 
byl proveden zápoet s existujícími závazky. Realizaní cena tchto pohledávek byla 
tedy k rozvahovému dni shodná s nominální hodnotou pohledávek. Ostatní pohledávky, 
které se likvidátorovi nepodailo vymoci, byly do konce roku 2013 odepsány. 
 
Úetní závrka ke dni sestavení zprávy likvidátora 
Jak bylo uvedeno v bodu 3.8. sestavil likvidátor ke dni 16.6.2014 zprávu o prbhu 
likvidace. K tomuto datu spolenost uzavela své úty v souladu s § 17 ZoÚ a sestavila 
úetní závrku.  
V této úetní závrce spolenost nevykázala již žádná aktiva ani závazky (B. Cizí 
zdroje) v souladu s konstatováním likvidátora ve své zpráv, že spolenost nevykázala 
žádný likvidaní zstatek. Ve výsledovce spolenost vykázala v položce IV. Ostatní 
provozní výnosy ástku odepsaných závazk za mateskou spoleností JOPP a dále 




pohledávky byly postoupeny za nominální cenu, vykázala spolenost v položce           
H. Ostatní provozní náklady nominální hodnotu odepsaných pohledávek. 
Vzhledem k tomu, že z likvidace spolenosti HABO nevyplynul dle zprávy likvidátora 
žádný likvidaní zstatek, lze za konec likvidace považovat sestavení zprávy likvidátora 
a její následné schválení valnou hromadou. Nicmén je teba podotknout, že pípadné 
neschválení zprávy likvidátora valnou hromadou nemá podle NOZ vliv na její platnost a 
na výmaz spolenosti z obchodního rejstíku. 
Úetní operace související s ukonením likvidace: 
1. Zútování základního kapitálu 17 484 000 K 411000 / 429000 
2. Zútování ostatních kapitálových fond 13 632 000 K 413000 / 429000 
3. Zútování rezervního fondu 547 000 K 421000 / 429000 
4. Zútování výsledku hospodaení 16 606 000 K 431000 / 429000 
    
Zútováním jednotlivých položek vklad spoleníka ve form základního kapitálu         
a píplatk mimo základní kapitál a dalších položek vlastního kapitálu došlo                  
k „vynulování“ rozvahy. 
Vzhledem k tomu, že ješt v tomto období mohou vzniknout náklady a pípadn výnosy 
související s tmito posledními operacemi, pipouští se v literatue, že by mla být 
sestavena ješt závrka ke dni podání návrhu na výmaz spolenosti z obchodního 
rejstíku. Spolenost HABO tuto závrku již nesestavila. 
 
2.4.3 Úschova úetních doklad 
Spolenost HABO si po vstupu do likvidace pronajala prostory v pvodní 
administrativní budov, kde archivovala své úetní, mzdové, výrobní a další doklady. 
Po skonení likvidace plánovala doklady pevést a archivovat u mateské spolenosti 
JOPP v SRN. Dvod, pro spolenost neodvezla všechny své doklady, byl ryze 
praktický. V prbhu likvidace došlo ke kontrolám ze strany OSSZ, Vojenské Zdravotní 
pojišovny a finanního úadu. Všechny tyto instituce požadovaly pedložit pomrné 
velké množství doklad, které vzhledem ke svému umístní ve Kdyni, byly snadno 
dostupné. Vzhledem k potu zamstnanc, které likvidovaná spolenost zamstnávala, 
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se dalo oekávat, že zejména Okresní správa sociálního zabezpeení kontrolu provede    
a bude požadovat pedložení mzdových doklad. 
Jak bylo uvedeno v l. 3.6. uzavela likvidovaná spolenost smlouvu o úschov doklad 
se svoji mateskou spoleností JOPP a po skonení likvidace odvezla všechny úetní 
doklady, které je spolenost jako úetní jednotka povinna archivovat, a dále mzdové, 
výrobní a ostatní doklady. Doklady jsou archivovány v sídle mateské spolenosti 
v Reichenschwandu ve Spolkové Republice Nmecko. 
 
2.4.4 Metodika postupu z úetního hlediska 
Jak autor práce již zmínil v ásti právní je velmi vhodné spolenost ped vstupem do 
likvidace pipravit na tuto poslední fázi života spolenosti i z úetního hlediska.  
V úetnictví spolenosti bývá nap. ne zcela dobe zinventarizovaný majetek a zásoby. 
Nezídka dochází k tomu, že úetní stav majetku a zásob nesouhlasí se stavem 
fyzickým. Majetek, který již spolenost fyzická nemá, je vhodné již ped vstupem do 
likvidace vyadit. Stejn tak je teba porovnat skutený stav zásob na sklad s úetní 
evidencí a pípadné rozdíly zútovat ješt ped vstupem do likvidace. 
Další problémovou ástí jsou pohledávky a závazky. V úetnictví jsou asto evidovány 
pohledávky promlené nebo k subjektm, které již neexistují. Na druhou stranu 
spolenosti v úetnictví vykazují závazky, o kterých vedení ví, že jsou sporné, nebudou 
hrazeny a vitel netrvá na jejich úhrad a ani je nijak nevymáhá. 
Autor práce navrhuje následující postup pi procesu likvidace právnické osoby: 
1) Píprava spolenosti na vstup do likvidace provedením mimoádné inventarizace 
majetku a závazk 
2) Sestavení úetní závrky ke dni pedcházejícímu vstupu do likvidace 
3) Sestavení zahajovací rozvahy a soupisu jmní spolenosti 
4) Vedení úetnictví v prbhu likvidace s ohledem na porušení principu „going 
koncern“ 
5) Sestavení ádné závrky v prbhu likvidace, pokud likvidace pesahuje do 
dalšího období 
6) Sestavení úetní závrky ke dni sestavení zprávy likvidátora 
7) Uzavení úetních knih a zajištní úschovy úetních dokument 
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3. Daové aspekty likvidace spolenosti 
3.1 Daové povinnosti související se vstupem do likvidace 
Spolenost pi vstupu do likvidace oznámí tuto skutenost správci dan v souladu 
s povinností daového poplatníka oznámit zmnu registraních údaj vyplývající          
z  § 127 D. Lhta pro oznámení této zmny je 15 dn ode dne, kdy ke zmn došlo. 
Oznamovací povinnost splní daový poplatník prostednictvím oznámení o zmn 
registraních údaj (pedepsaný formulá). [10], 
V pípad vstupu do likvidace mže ale daový poplatník využít ustanovení § 127 odst. 
4 D, kdy oznamovací povinnost se nevztahuje na údaje, jejichž zmnu si mže správce 
dan zjistit automatizovaným zpsobem z rejstík a evidencí, do nichž má zízen 
automatizovaný pístup. Tento typ pístupu do obchodního rejstíku správce dan má. 
Pokud spolenost ped vstupem do likvidace zamstnávala zamstnance, má rovnž 
splnit svoji oznamovací povinnost vi Správ sociálního zabezpeení a vi všem 
zdravotním pojišovnám, u kterých byli její zamstnanci pihlášeni jako pojištnci. 
Lhta je v tchto pípadech stejná a iní 8 dn.  
Jak už bylo výše uvedeno, sestaví spolenost pi vstupu do likvidace závrku ke dni 
pedcházejícímu samotnému vstupu do likvidace.  Souasn s úetní závrkou je 
likvidovaná spolenost rovnž povinna podat daové piznání k dani z píjm 
právnických osob za stejné období jako se sestavuje úetní závrka, tj. od 1. dne 
zdaovacího období do dne pedcházejícímu vstupu do likvidace. Takové daové 
piznání bude oznaeno kódem „1B“.   
Lhta pro podání tohoto piznání je stanovena v § 240c odst. 2 D 30 dn ode dne 
jejího vstupu. Urení lhty je upraveno v § 33 D. Podle tohoto ustanovení zaíná lhta 
stanovená podle dní bžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutenosti 
urující poátek bhu lhty. Z toho lze dovodit, že v pípad daového piznání k dani 
z píjm právnických osob, se bude jako první den lhty poítat den následující po dni 






Spolenost musí v tomto daovém piznání upravit svj základ dan v souladu s § 23 
odst. 8 ZDP. 
Jedná se o následující úpravy: 
a) Rozpuštní zstatk vytvoených rezerv, které nebudou prokazateln zútovány 
v období likvidace  
b) Rozpuštní zstatk opravných položek, které nebudou prokazateln zútovány 
v období likvidace 
c) Rozpuštní zstatk út asového rozlišení, které nebudou prokazateln 
zútovány v období likvidace  
Pod pojem úty asového rozlišení mžeme zahrnout: 
a) Náklady píštích období vykazované v aktivech rozvahy pod položkou D.I.1. 
b) Píjmy píštích období vykazované v aktivech rozvahy pod položkou D.I.3. 
c) Výdaje píštích období vykazované v pasivech rozvahy pod položkou C.I.1. 
d) Výnosy píštích období vykazované v aktivech rozvahy pod položkou C.I.2. 
Naopak za úty asového rozlišení se nepovažují dohadné úty aktivní a pasivní, které 
se vykazují v rozvaze jako pohledávky respektive závazky. [1] 
Pi zútování zstatk út asového rozlišení do náklad pípadn do výnos, ímž 
bude ovlivnn základ dan, je nutno posuzovat tyto náklady a výnosy individuáln 
podle jejich konkrétního charakteru a zvážit, zda se bude jednatel o daov uznatelný 
náklad píp. daov úinný výnos zejména v souladu s ustanovením § 24 ZDP. 
Nájemné a úplata u finanního leasingu hmotného majetku se do základu dan zahrne 
pouze v pomrné výši pipadající ze sjednané doby na píslušné zdaovací období do 
ukonení innosti, ze které plynou píjmy ze samostatné innosti a do ukonení nájmu. 
Další úpravou v souvislosti s ukonením innosti, kterou je nutné v daovém piznání 
provést, je výše odpis. V souladu s § 26 odst. 7 písm. a) bod 3 ZDP lze uplatnit odpis 
pouze ve výši ½ vypoteného roního odpisu ke dni pedcházející dne vstupu do 
likvidace. Bude se pitom jednat o odpisy majetku, který likvidovaná spolenost 
evidovala na poátku píslušného zdaovacího období. Z toho vyplývá, že u majetku, 
který by likvidovaná spolenost poídila až v prbhu zdaovacího období ped 
vstupem do likvidace, nebude moci v daovém piznání ke dni pedcházejícímu vstupu 
do likvidace uplatnit odpis žádný. 
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3.2 Daové povinnosti v prbhu likvidace 
V prbhu likvidace se vychází ze zásady, že pro jednotlivé dan platí bžný režim, což 
potvrzuje speciální úprava v § 240c D. Podle této úpravy je povinna likvidovaná 
spolenost podávat ádné daové tvrzení nebo dodatené daové tvrzení až do dne 
zániku právnické osoby. 
Ustanovení § 240c odst. 2 D týkající se povinnosti právnické osoby podat ádné 
daové tvrzení do 30 dn po jejím vstupu do likvidace se nevtahuje pouze na daové 
piznání k dani z píjm právnických osob, jak je uvedeno výše v lánku 5.1, ale rovnž 
na všechna tvrzení k ostatní daním, k nimž je daový subjekt registrován, a to za ást 
zdaovacího období, která uplynula pede dnem jejího vstupu do likvidace. V zásad se 
tedy bude jednat o daová tvrzení k daním, jejichž zdaovacím obdobím je rok.  [1] 
 
3.4 Daové povinnosti v souvislosti s ukonením likvidace 
Zdanní likvidaního zstatku v obchodních spolenostech 
Likvidaní zstatek je z pohledu dan z píjm považován na podíl na zisku. Z toho 
dvodu je teba postupovat pi ešení zdanní výplaty likvidaního zstatku tak jako by 
se jednalo o výplatu podílu na zisku s uritými výjimkami souvisejícími s osvobozením 
takových píjm. 
a) Postup zdanní u akciové spolenosti, spolenosti s ruením omezeným 
(s.r.o.) a komanditisty u komanditní spolenosti (k.s.) 
Mezi píjmy z kapitálového majetku poplatníka dan z píjm fyzických osob patí 
podle znní § 8 odst. 1 písm. a) ZDP podíly na zisku z majetkového podílu na akciové 
spolenosti, na spolenosti s ruením omezeným a komanditní spolenosti. Tyto píjmy 
plynoucí ze zdroj na území 	eské republiky jsou dle § 8 odst. 3 ZDP samostatným 
základem dan pro zdanní zvláštní sazbou dan podle § 36 ZDP. Pokud ale tyto píjmy 
plynou ze zdroj ze zahranií, jsou podle § 8 odst. 4 ZDP základem dan, a to v ástce 
nesnížené o výdaje s nimi spojenými.  
Zvláštní sazba dan z píjm podle § 36 ZDP aktuáln iní 15%. Tato sazba je spolená 
jak pro poplatníky dan z píjm fyzických tak i právnických osob, piemž je 
specifikována pro jednotlivé formy v § 36 odst. 2 takto: 
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v písm. a) z podílu na zisku z úasti na obchodní spolenosti nebo v podílovém fondu, 
je-li podíl v nich pedstavován cenným papírem (úprava týkající se akciových 
spoleností) 
v písm. b) z podílu na zisku z úasti na spolenosti s ruením omezeným, z úasti 
komandistity na komanditní spolenosti (úprava týkající se s.r.o. a z ásti i k.s.) 
Pokud je píjemcem podílu na zisku daový nerezident 	eské republiky (fyzické nebo 
právnická osoba) a pobírá podíl na zisku ze zdroj na území 	eské republiky, zdauje 
se tento píjem podle § 36 odst. 1 písm. b) bod 1. také zvláštní sazbou dan v aktuální 
výši 15%. V tomto pípad je, ale ješt nutné prostudovat píslušný lánek smlouvy o 
zamezení dvojího zdanní mezi 	eskou republikou a státem daové rezidenta takového 
poplatníka, pokud tato smlouva nestanoví nco jiného. (píjmy uvedené v § 22 odst. 1 
písm. g) bod 3. ZDP, tj. píjmy z podíl na zisku od poplatník uvedených v § 2 odst. 2 
a § 17 odst. 3 – daových rezident 	eské republiky a od stálých provozoven 
poplatník uvedených v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 ZDP – daových nerezident) 
b) Postup zdanní u veejné obchodní spolenosti a komplementáe 
Podíl na zisku pípadn ztrát veejné obchodní spolenosti (v.o.s.) zdaují pímo 
spoleníci v rámci svých daových piznání k dani z píjm fyzických nebo 
právnických osob. Stejným zpsobem zdaují své podíly na zisku i komplementái k.s.  
Spoleník fyzická osoba zahrne podíl na zisku pípadn ztrát do dílího základu dan 
z píjm ze samostatné výdlené innosti podle § 7 odst. 1 písm. d) ZDP. Stejným 
zpsobem postupuje komplementá, který je fyzickou osobou. 
Spoleník právnická osoba zahrne podíl na zisku pípadn ztrát do svého základu dan 










c) Samostatný základ dan u právnických osob 
Do samostatného základu dan se zahrnují veškeré píjmy z podíl na zisku, a to vetn 
dan sražené v zahranií, které plynou daovým rezidentm (poplatník definovaný v      
§ 17 odst. 3 ZDP) ze zdroj v zahranií v daném zdaovacím období. Obdobn 
postupuje i daový nerezident (poplatník definovaný v § 17 odst. 4 ZDP), pokud se jeho 
píjmy z podíl na zisku plynoucí ze zahranií piítají jeho stálé provozovn umístné 
na území 	eské republiky. 
Píjmy komplementáe komanditní spolenosti nebo spoleníka veejné obchodní 
spolenost, pokud se jedná o právnické osoby, se rovnž zahrnují do samostatného 
základu dan. 
Výplata likvidaního zstatku a odvod srážkové dan 
Výplata likvidaního zstatku je samostatným základem dan pro zdanní zvláštní 
sazbou dan podle § 36 ZDP. Plátce dan je povinen podle § 38d odst. 2 ZDP srazit 
srážkovou da z píjm plynoucích z podíl na zisku nebo pípadn z likvidaního 
zstatku uvedených § 36 ZDP, s výjimkou píjm plynoucích ze zaknihovaných 
cenných papír, srazit pi jejich výplat, nejpozdji však do konce tetího msíce 
následujícího po msíci, v nmž valná hromada rozhodla respektive schválila ádnou 
nebo mimoádnou úetní závrku a rozhodla o rozdlení zisku nebo o úhrad ztráty       
a tím rozhodla i o výplat podíl na zisku. 
U píjm z podíl na zisku nebo pípad z likvidaního zstatku plynoucích ze 
zaknihovaných cenných papír je plátce dan povinen srazit da nejpozdji do konce 
msíce následujícího po msíci, v nmž valná hromada schválila ádnou nebo 
mimoádnou úetní závrku a rozhodla o rozdlení zisku nebo úhrad ztráty. 
V § 36 odst. 3 ZDP se stanoví, že základem dan pro zvláštní sazbu dan je pouze 
píjem. Základ dan se stanoví samostatn za jednotlivé cenné papíry, a to i v pípad 
držby cenných papír stejného druhu od jednoho emitenta.  Základ dan se nesnižuje     
o nezdanitelnou ást základu dan (§ 15 ZDP) a zaokrouhluje se na celé koruny dol 
s výjimkou píjmu plynoucího z podílu na zisku z úasti v obchodní spolenosti nebo 
v podílovém fondu, je-li podíl v nich pedstavován cenným papírem, u nhož se základ 
dan zaokrouhluje na celé halée dol. Da z píjm vybíraná zvláštní sazbou dan se 
zaokrouhluje na celé koruny dol. U píjm plynoucích z podílu na zisku z úasti 
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v obchodní spolenosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich pedstavován cenným 
papírem, se sražená da podle § 38d ZDP pipadající na jednotlivý cenný papír 
nezaokrouhluje, avšak celková ástka dan sražená plátcem z veškerých píjm 
plynoucích jednomu poplatníkovi z majetkové úasti v jedné obchodní spolenosti nebo 
z držby podílových list jednoho podílového fondu se nezaokrouhluje na celé koruny 
dol. 
Zákon tak zareagoval na situaci z minulých let, kdy se nkteí emitenti cenných papír   
a v neposlední ad i samo Ministerstvo financí vyhýbali odvodu srážkové dan tím 
zpsobem, že vydávali cenné papíry v tak nízké nominální cen, aby pak základ dan 
pro odvod srážkové dan z podíl, dividend i jiných píjm spojených s držbou 
cenného papíru vyplácené ve vztahu k nominální cen cenného papíru, nedosahoval ani 
práv 1 K na jednotlivý cenný papír. Metoda výpotu srážkové dan podle § 36 odst. 3 
ZDP tehdy umožovala zaokrouhlení základu dan na celé koruny dol ve srovnání 
s aktuálním stavem, kdy se základ dan v tchto pípadech zaokrouhluje na celé halée 
dol. 
Termín pro odvod sražené dan je upraven v § 38 odst. 3 ZDP. Podle tohoto ustanovení 
je plátce dan povinen odvést sraženou da svému místn píslušnému finannímu 
úadu do konce kalendáního msíce následujícího po kalendáním msíci, ve kterém 
byl povinen da srazit. Další povinností plátce dan spojenou s výplatou zisku pípadn 
likvidaního zstatku je podat svému místn píslušnému finannímu úadu vyútování 
dan z píjm vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan. Tato povinnost vyplývá z § 
38d odst. 10 ZDP. Lhta pro podání vyútování je stanovena § 137 odst. 2 D, a to do 3 
msíc po uplynutí kalendáního roku. Tuto lhtu nelze prodloužit (§ 137 odst. 3 D). 
Nicmén v pípad výplaty likvidaního zstatku tj. po skonení likvidace je teba 
postupovat v souladu s § 234 D a podat vyútování za uplynulou ást zdaovacího 
období, což je prakticky období od zaátku zdaovacího období do konce msíce, kdy 
probhne výplata likvidaního zstatku. Lhta pro podání je pak do konce msíce 
následujícího po msíci, v nmž byl plátce dan naposledy povinen odvést da 





Osvobození likvidaního zstatku od dan z píjm 
V pípad výplaty podíl na zisku lze ve vyjmenovaných pípadech uplatnit osvobození 
tchto píjm od dan z píjm. Jedná se o následující pípady podle § 19 odst. 1 ZDP, 
kdy píjemcem podílu na zisku je poplatník dan z píjm právnických osob: 
a) Podíly na zisku, které jsou vyplácené dceinou spoleností, která je daovým 
rezidentem 	eské republiky, mateské spolenosti. Osvobození se nicmén 
nevztahuje na podíly na zisku vyplácené dceinou spoleností, která je 
v likvidaci, mateské spolenosti, není-li mateská spolenost spoleností, která 
je daovým rezidentem jiného lenského státu EU než 	eské republiky. (§ 19 
odst. 1 ze) ZDP) 
b) Zisk pevádný ídící nebo ovládající osob na základ smlouvy o pevodu zisku 
nebo ovládací smlouvy, jedná-li se o píjmy plynoucí od dceiné spolenosti 
mateské spolenosti (§ 19 odst. 1 písm. zg) ZDP) 
c) Píjem mimo stojícího spoleníka z vyrovnání na základ smlouvy o pevodu 
zisku nebo ovládací smlouvy, pokud je tento mimo stojící spoleník mateskou 
spoleností ve vztahu k ovládané nebo ízené osob (§ 19 odst. písm. 1 zh) ZDP) 
d) Píjmy z podíl na zisku plynoucí od dceiné spolenosti, která je daovým 
rezidentem jiného lenského státu EU než 	eské republiky, mateské 
spolenosti, která je daovým nerezidentem 	eské republiky a stálé provozovn 
mateské spolenosti, která je daovým nerezidentem 	eské republiky a je 
umístna na území 	eské republiky. Osvobození se nevztahuje na podíly na 
zisku vyplácené dceinou spoleností, která je v likvidaci. (§ 19 odst. 1 písm. zi) 
ZDP) 
Kdo je daovým rezidentem jiného lenského státu Evropské unie než 	eské republiky 
je definováno v § 19 odst. 3 písm. a) ZDP. Jedná se o obchodní korporaci, která není 
daovým rezidentem 	eské republiky a souasn: 
a) má nkterou z forem uvedených v pedpisech Evropských spoleenství, 
b) podle daových zákon lenských stát Evropské unie je považována za 
daového rezidenta a není považována za daového rezidenta mimo Evropskou 
unii podle ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanní s tetím státem, 
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c) podléhá nkteré z daní uvedených v píslušném právní pedpisu Evropských 
spoleenství, které mají stejný nebo podobný charakter jako da z píjm. Za 
obchodní korporaci podléhající tmto daním se nepovažuje obchodní korporace, 
které je od dan osvobozena nebo si mže zvolit osvobození od dan. 
Mateská spolenost je definována v § 19 odst. 3 písm. b) ZDP. Jedná se o obchodní 
korporaci, která je daovým rezidentem 	eské republiky a má formu akciové 
spolenosti nebo spolenosti s ruením omezeným nebo družstva nebo se jedná o 
spolenost, která je daovým rezidentem jiného lenského státu Evropské unie než 
	eské republiky, a která má nejmén po dobu 12 msíc nepetržit alespo 10% podíl 
na základním kapitálu jiné obchodní korporace. 
Dceinou spoleností se rozumí v souladu s § 19 odst. 3 písm. c) ZDP obchodní 
korporace, která je daovým rezidentem 	eské republiky a má formu akciové 
spolenosti nebo spolenosti s ruením omezeným nebo družstva nebo obchodní 
korporace, která je daovým rezidentem jiného lenského státu Evropské unie než 
	eské republiky, na jejímž základním kapitálu má mateská spolenost nejmén po 
dobu 12 msíc nepetržit alespo 10% podíl. 
Pokud se jedná o subjekty, které jsou daovými rezidenty 	eské republiky, nesmíme 
v pípad osvobození podle § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP zapomenout výjimku 
z osvobození, která je zakotvena v § 19 odst. 2 písm. a), kdy se osvobození nevztahuje 
na podíly na zisku vyplácené dceinou spoleností, která je v likvidaci, mateské 
spolenosti.  
Po zpracování návrhu na použití likvidaního zstatku, který je v praxi standardn 
obsažen v konené zpráv likvidátora, je likvidovaná spolenost povinna podat ádné 
daové piznání k dani z píjm právnických osob ve lht následujících 15-ti dn od 
dne zpracování tohoto návrhu. Toto daové piznání se sestavuje za uplynou ást 
zdaovacího období, která uplynula pede dnem zpracování návrhu na použití 
likvidaního zstatku. Tuto lhtu nelze prodloužit. V pípad, že by likvidované 
spolenosti vznikla po dni zpracování návrhu na použití likvidaního zstatku ješt další 
daová povinnost, podá likvidovaná spolenost dodatené daové piznání vztahující se 





V praxi tento pípad nastává z dvodu nap. finanních náklad, které vznikají 
v souvislosti s výplatou likvidaního zstatku a pípadn dalších náklad na podání 
návrhu na výmaz z obchodního rejstíku, úetní služby apod. Zákonná úprava tohoto 
postupu je upravena v § 240c D.  
 
3.5 Daové aspekty likvidace konkrétního podniku 
3.5.1 Prbh likvidace u konkrétního podniku z daového hlediska 
Spolenost HABO vstoupila do likvidace ke dni 1.9.2013. Poátek bhu lhty je den 
následující tj. 2.9.2013 a konec bhu lhty a tedy poslední den termínu pro podání 
daového piznání byl 1.10.2013. Vzhledem k tomu, že tento den byl bžným 
pracovním dnem, nepipadá v úvahu pípadný posun lhty z dvodu, že by poslední den 
lhty pipadl na sobotu, nedli nebo svátek. V tomto pípad by pak posledním dnem 
lhty byl nejblíže následující pracovní den (§ 33 odst. 4 D). 
Spolenost HABO podala k datu pedcházejícímu dni vstupu do likvidace daové 
piznání k následujícím daním: 
a) Da z píjm právnických osob 
b) Silniní da 
c) Vyútování dan z píjm ze závislé innosti 
d) Vyútování dan z píjm vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan 
 
V prbhu likvidace podávala spolenost daová piznání beze zmny, tak jako by ke 
zrušení spolenosti s likvidací nedošlo, k následujícím daním: 
 Da z pidané hodnoty s msíním zdaovacím obdobím 
Vzhledem k tomu, že spolenost prodala veškerá svá vozidla do data ped vstupem do 
likvidace, nevznikla jí povinnost podat daové piznání k silniní dani za zbývající 
období roku 2013. Tuto skutenost oznámila finannímu úadu formou obecné 
písemnosti ve lht pro podání daového piznání za rok 2013, tj. do 31.1.2014. 
Spolenost prodala veškeré své nemovitosti ješt ped vstupem do likvidace. Vklad 
práva byl zapsán do katastru nemovitostí ke dni 27.2.2013. Spolenost HABO mla 
jako prodávající povinnost podat daové piznání k dani z pevodu nemovitostí ve lht 
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3 msíc po msíci následujícím po msíci, kdy byl zapsán vklad do katastru 
nemovitostí, tj. do 31.5.2013. Spolenost HABO podala daové piznání a uhradila da 
ve lht stanovené zákonem. 
 Protože došlo ke zmn ve vlastnictví nemovitostí, mla likvidovaná spolenost 
povinnost podat dílí daové piznání k dani z nemovitostí v termínu do 31.1.2014. Po 
dohod se správcem dan oznámila spolenost místn píslušnému finannímu úadu, že 
v prbhu období roku 2013 prodala veškeré své nemovitosti a není již tedy k 1.1.2014 
poplatníkem dan z nemovitostí. 
Pokud by spolenost HABO vykázala njaký likvidaní zstatek k rozdlení, který by 
pevyšoval výši, v jaké splnili svou vkladovou povinnost a výši ostatních vnesených 
vklad nap. píplatek mimo základní kapitál, musel by likvidátor ešit zdanní tohoto 
likvidaního zstatku. 
Vzhledem k tomu, že spolenost HABO evidovala vi mateské spolenosti ped 
vstupem do likvidace vysoké závazky, které by nebyla schopna pokrýt 
naakumulovanými daovými ztrátami, rozhodli se spoleníci poskytnout píplatek 
mimo základní kapitál ped vstupem do likvidace. Dne 14.8.2013 byl sepsán notáský 
zápis o rozhodnutí jediného spoleníka o poskytnutí píplatku do vlastního kapitálu 
spolenosti HABO mimo základní kapitál ve výši 11.000.000 K. Jediný spoleník se 
zavázal poskytnout píplatek mimo základní kapitál do 30.9.2013. Spoleník mohl 











3.5.2 Metodika postupu z daového hlediska 
Likvidovaná spolenost by mla již ped vstupem do likvidace posoudit a predikovat 
svoje daové povinnosti, které vzniknou v prbhu a po skonení likvidace. V této 
souvislosti je možné využít celé škály možností daové optimalizace. 
 
 Daové aspekty a možnosti daové optimalizace v prbhu likvidace 
Jak bylo zmínno výše je úelem likvidace zpenžit majetek, uhradit dluhy likvidované 
spolenosti a rozdlit likvidaní zstatek mezi spoleníky. Úkolem likvidátora tedy není 
uzavírat nové obchody. Z toho plynou omezené možnosti, kterými mže likvidátor 
optimalizovat základ dan. 
Lze pedpokládat, že pokud jsou v úetnictví neuhrazené pohledávky po splatnosti 
s dobou delší než 1 rok, jejich vymahatelnost nebude jednoduchá.  Likvidátor mže 
pohledávky prodat nebo se pokusit o vymáhání pohledávek sám, pípadn využít služeb 
právní kanceláe. Právní náklady spojené s vymáháním a oekávaná ztráta z prodeje 
dobytných pohledávek a ztráta z odpisu nedobytných pohledávek jsou položky, které za 
splnní uritých podmínek snižují základ dan. 
Jak bylo výše zmínno, pi vstupu do likvidace musí spolenost upravit svj základ 
dan a mimo jiné rozpustit opravné položky k pohledávkám, které nebudou 
prokazateln zútovány v období likvidace.   
V prbhu likvidace dále dochází k prodeji nepotebného majetku. Z úetního pohledu 
se jedná se o materiál a zásoby. Likvidátor mže uskutenit prodej nepotebného 
majetku nkolika zpsoby. 
1) Prodej celého balíku 
Nejrychlejší zpsob, jak zpenžit zásoby a majetek, je prodej celého souboru 
jednomu kupujícímu jako soubor movitých vcí. Tato varianta, ale nebývá v praxi 
píliš astá. Dvodem je velká nesourodost zásob a majetku. Je velmi tžké najít 
jednoho kupujícího, který by ml zájem odkoupit celý soubor. Pi prodeji souboru 
majetku hraje svoji roli také cena.  Nabízená cena bývá asto pomrn velmi nízká.  
2) Prodej po vtších funkních ástech 


Tento zpsob je vhodný zejména pro výrobní spolenosti, které vlastní 
technologické celky a strojní vybavení. Pi prodeji funkního souboru tvoícího 
nkolik vzájemn propojených stroj, a pístroj mže kupující získat za zajímavou 
cenu zabhnuté a vyzkoušené zaízení. Likvidovaná spolenost mže naopak tímto 
zpsobem dosáhnout velmi zajímavé ceny ve srovnání s tím, pokud by prodávala 
jednotlivé stroje a zaízení. 
3) Prodej po jednotlivých kusech 
U prodeje zásob a materiálu v malém mítku pistupuje asto likvidátor k prodeji 
po jednotlivých kusech.  Využívá k tomu inzerci, burzy nebo dražby. Likvidátor 
mže prodej provádt sám nebo mže využít nap. služeb internetových dražeb, 
oslovit zájmové skupiny sjednocené ve spolcích a komorách, které informují své 
leny o podobných akcích. 
4) Kombinací výše uvedených zpsob 
Samozejm je možné využít všech výše uvedených zpsob v kombinaci. Záleží na 
konkrétní situaci dané likvidované spolenosti jaký majetek se bude prodávat, 
místo, atraktivita apod. [1] 
Daový dopad na spolenost pi prodeji majetku bude záviset jednak na realizaní cen 
a dále na tom, zda prodávaný majetek vykazuje daovou zstatkovou cenu a v jaké 
výši. Spolenost si mže v období následujícím zkráceném období po vstupu do 
likvidace, uplatnit daový odpis ve výši ½ za pedpokladu, že evidovala majetek k 1.1. 
daného zdaovacího období. To platí i v pípad vyazeného majetku. Zstatková cena 
majetku je rovnž daovým nákladem v pípad likvidace majetku. V takovém pípad 
spolenost vyadí majetek na základ vyazovacího protokolu s doloženým zpsobem 
likvidace.  Daová uznatelnost se ídí podle § 24 odst. 2 písm. b) ZDP s podmínkou, že 








V mnoha pípadech se nepodaí všechny zásoby odprodat, a to i z toho dvodu, že dojde 
hlavn u vybraných zásob k expiraci (léky, potraviny) a nelze je uvést do obhu. 
V takových pípadech pak nemže následovat nic jiného než likvidace zásob. Tato 
likvidace zásob musí mít svá pravidla, aby bylo možné hodnotu likvidovaných zásob 
zahrnout do daov uznatelných náklad. Spolenost musí vypracovat o prokazateln 
provedené likvidaci zásob likvidaní protokol a splnit požadavky stanovené v § 24 odst. 
2 písm. zg) ZDP. Podle tohoto ustanovení musí likvidaní protokol obsahovat zejména: 
a) Dvody likvidace, 
b) Zpsob likvidace, 
c) 	as a místo provedení likvidace, 
d) Specifikace pedmt likvidace, 
e) Zpsob naložení se zlikvidovanými pedmty, 
f) Pracovníky zodpovdné za provedení likvidace. 
Z hlediska zákona o DPH nedochází pi provedené likvidaci majetku a materiálu ke 
zdanitelnému plnní a nevzniká tedy povinnost odvést DPH na výstupu. 
V prbhu likvidace se mže likvidátor dostat do situace, kdy zstávají v úetnictví 
závazky, které jsou bu promlené, nebo vitel netrvá na jejich zaplacení (nap. 
závazky za spoleníky). Mže také nastat situace, že závazky pevyšují pohledávky a 
finanní prostedky získané zpenžením majetku a zásob. Tyto závazky pedstavují 
pekážku ke zdárnému ukonení likvidace a výmazu spolenosti z obchodního rejstíku.  
Likvidátor mže tuto situaci ešit tím, že konstatuje pedlužení a podá insolvení návrh 
na spolenost nebo se pokusí s viteli vyjednávat. V pípad, že se mu podaí 
dosáhnout odpuštní závazk (nelze u závazk vi státu), zaútuje spolenost odpis 
závazk na vrub výnos. O tyto výnosy zvýší spolenost svj daový základ, respektive 
je zahrne do základu dan prostednictvím úetního výsledku hospodaení na . 10 
daového piznání. V pípad, že spolenost vykazuje daovou ztrátu nebo si mže 
uplatnit daové ztráty vzniklé v minulých letech, nepedstavuje dodanní závazk pro 
spolenost daový problém. 
Další možností je pevzetí závazk vi tetím osobám spoleníky, kteí je za 
spolenost uhradí a likvidovaná spolenost bude tak evidovat v úetnictví pouze 




a) Dohoda mezi spoleností a spoleníky o úhrad ztrát  
Za pedpokladu, že likvidovaná spolenost vykazuje v rozvaze neuhrazené ztráty 
minulých let a spoleníci jsou ochotni tyto ztráty nést, i pesto že je k tomu 
nezavazuje žádný pedpis (zejména NOZ i ZOK), uzave spolenost se spoleníky 
dohodu v tomto smyslu. Spolenost na základ této dohody zaútuje pohledávku 
vi spoleníkm proti snížení ztrát minulých let (MD 355 / DAL 429). Tuto 
pohledávku následn zapote se závazky vi spoleníkm (MD 321, 365 atd. / 
DAL 355). Likvidovaná spolenost se tímto zcela legálním zpsobem vyhne 
dodanní závazk. 
b) Píplatek mimo základní kapitál 
Za pedpokladu, že spolenost nevykazuje žádné neuhrazené ztráty minulých let a ani 
v aktuálním zdaovacím období nevykazuje daovou ztrátu, kterou by bylo možné 
pokrýt pípadné dodanní závazk (za spoleníky) se nabízí ešení poskytnutí píplatku 
mimo základní kapitál. V pípad spolenosti s ruením omezeným upravuje píplatky   
§ 162-166 ZOK. Píplatky se poskytují dle úpravy ve spoleenské smlouv v pomru 
podíl jednotlivých spoleník. Spoleník ale mže se souhlasem jednatele poskytnout 
píplatek i tehdy, pokud tak spoleenská smlouva nestanoví. Na základ rozhodnutí 
jednatele o poskytnutí píplatku spoleníka, které nemusí mít dle nové právní úpravy od 
1.1.2014 formu notáského zápisu, vznikne likvidované  spolenosti pohledávka za 
spoleníkem. Tuto pohledávku následn obdobným zpsobem zapote se závazky vi 
spoleníkm (MD 321, 365 atd. / DAL 355). Daový efekt pro likvidovanou spolenost 









Likvidace právnické osoby je složitý proces zahrnující jak právní, úetní ale i daové 
aspekty související s ukonením innosti a následným výmazem z obchodního rejstíku. 
Pestože je to proces zahrnující opakující se innosti a postupy, vyžaduje likvidace 
každé spolenosti vždy specifický pístup a ešení. Pokud je likvidace plánovaná tj. 
spoleníci rozhodnou o vstupu do likvidace, lze rozhodn doporuit pípravu 
spolenosti do likvidace a promyslet pedem celý proces až do ukonení likvidace         
a výplat likvidaního zstatku se všemi právními, úetními a daovými souvislostmi. 
Podcenním této fáze mže pozdji dojít k nepíjemným pekvapením. 
Likvidátor spolenosti se musel vypoádat s ukonením výroby spolenosti, která 
zamstnávala pomrn hodn zamstnanc, vlastnila nemovitý a movitý majetek a mla 
uzavené zakázky s významnými spolenostmi psobící v oblasti automobilového 
prmyslu. 
Zpenžení majetku probhlo rznými zpsoby v závislosti na charakteru majetku. 
Nemovitý majetek byl prodán jedinému kupci, který koupil celý výrobní areál vetn 
administrativní budovy. Dosažená prodejní cena byla vzhledem ke stavu jednotlivých 
budov a míst, kde se nemovitosti nachází, pomrn dobrá. Movitý majetek byl prodán 
pevážn ve skupin, tj. byl exportován do Nmecka nebo Maarska. Drobné stroje       
a zaízení byly prodány v tuzemsku. 
Celý proces likvidace asov zkomplikovaly kontroly provádné rznými státními 
orgány (finanní úad, okresní správa sociálního pojištní) a dalšími institucemi. 
Všechny tyto kontroly probhly bez vtších problém a krom úrok z prodlení za 









Cílem bakaláské práce bylo ukázat na konkrétním praktickém pípad likvidaci 
vybrané konkrétní obchodní spolenosti od pípravy spolenosti na ukonení innosti, 
jejího vstupu, samotného procesu likvidace až po výmaz spolenosti z obchodního 
rejstíku a innosti následující po zániku spolenosti a to z pohledu právního, úetního    
a daového. Autor bakaláské práce osobn provádl likvidaci vybraného podniku po 
stránce právní, úetní a daové osobn jako zamstnanec externí poradenské 
spolenosti. Pípadné problematické fáze likvidace autor bakaláské práce konzultoval 
s dalšími odborníky z ad právník, daových poradc a auditor. 
Problematika likvidace obchodních spoleností je stále aktuální vzhledem k potu 
spoleností, které vznikají, roste i poet spoleností, které jsou naopak rušeny 
s likvidací. 
Likvidace spolenosti z pohledu právního, úetního a daového má uritý harmonogram 
a zásady, které musí být dodrženy, aby byl zajištn zdárný výsledek likvidace bez 
negativních dsledk pro likvidátora a spoleníky spolenosti. Výsledkem likvidace by 
mlo být uhrazení veškerých závazk spolenosti, zpenžení majetku a pohledávek 
spolenosti a rozdlení likvidaního zstatku spolenosti na návrh likvidátora. 
Konenou zprávu likvidátora vetn návrhu na rozdlení likvidaního zstatku schválí 
valná hromada. Nicmén ne každá likvidace koní tímto výsledkem a pes snahu všech 
zainteresovaných osob koní likvidace podáním insolveního návrhu a prohlášením 
soudu o insolvenci. 
Nejdležitjší osobou v procesu likvidace je jmenovaný likvidátor spolenosti. Práv na 
osob likvidátora záleží, jak se vypoádá s procesem likvidace a zásadami. V souvislosti 
s pijetím nové právní úpravy likvidace a obchodních spoleností od 1.1.2014, se 
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ŠTÍPEK, S. Právní, úetní a daové aspekty likvidace konkrétního podniku.  Bakaláská 
práce. Plze: Fakulta ekonomická Z	U v Plzni, 128 s., 201 
 
Klíová slova: likvidace, zrušení spolenosti, ukonení innosti spolenosti 
Tato bakaláská práce se zabývá problematikou ukonení innosti právnických osob 
formou likvidace. V teoretické ásti je ešena likvidace z pohledu právního, úetního a 
daového. Jsou zde vysvtleny základní pojmy spojené s likvidací právnické osoby.  
V praktické ásti je podrobn analyzována likvidace spolenosti HAAS Bohemia spol. 
s r. o. z právního, úetního a daového pohledu. 
Závr práce obsahuje kompletní shrnutí a zhodnocení provedené likvidace spolenosti 
HAAS Bohemia spol. s r. o. 
Práce mže sloužit právnickým osobám jako možná inspirace a vodítko, jak se 














ŠTÍPEK, S. Legal, accounting and tax aspects of liquidation of a particular company. 
Bachelor thesis. Pilsen: Faculty of Economics, Univesity of West Bohemia in Pilsen, 
128 p., 2015 
 
Key words: liquidation, dissolving of a company, termination of business activities 
 
This bachelor thesis deals with the termination of business activities of legal persons in 
the form of liquidation. The theoretical section of this thesis shows the liquidation from 
the point of view of legal, accounting and tax aspects. The theoretical section also 
describes fundamental terms concerning of liquidation of legal persons. 
 
In the practical section the liquidation of the company HAAS Bohemia spol. s r. o. from 
the point of view of legal, accounting and tax aspects are being analyzed. 
The conclusion consists of complete summary and evaluation of liquidation of the 
company HAAS Bohemia spol. s r. o.. 
The thesis may be useful for legal persons as a possible inspiration and guideline how to 
deal with a liquidation of the company.  
 
